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In today's society sinQle-parenthood is not uncommon. AlthouQh
several causes for this phenomenon can be found, the most common
cause of sinQle-parenthood is divorce, followed by the death of
one parent.
In a sinQle-parent family the full responsibility of childrearinQ
usually rests with one parent ... Studies indicate that more than
80\ of children in sinQle-parent families are looked after by
their mothers. SinQle-parents usually have their own adjustment
and emotional problems, and therefore are not fully capable of
acceptinQ and answerinQ to their own responsibllity. The aim of
this study is therefore to clarify the needs and problems of the
sinQle-parent family, to investiQate existinQ parent Quidance
proQrams, and to make proposals reqardinQ a Quidance proQram for
sinQle-parents.
A literature study was undertaken. AlthouQh a lot of research has
been done reQard1nQ sinQle-parent families, there is a lack of
parent Quidance proQrams specifically for sinqle-parents. The
literature study undertaken, reveals that sinQle-parent families
have unique problems and difficulties. Some of these could be
prevented or rectified if the sinQle-parent received Quidance
concerrunc the effective manaQement of his/her own and his/her
children's circumstances and relationships.
The proposals which are made reQardinQ the content of Quidance
prOQrams for sinQle-parents can be summarised as follows:
* The parent and child should be encoureced to talk about
their problems and emotions, especially after the death of
a parent.
The parent should assure the child of his/her love on a
reQular basis, as many children fear that they will be









The parent must involve the child in decision-makino and
openly discuss matters concerrunc finances of the family,
chanQe of environment. after school care, etc.
The child of divorced parents should be assured on a
reQular basis that he is not responsible for his parents'
divorce.
The parents should see to it that the child continues to
have a QOod relationship with the non-custodial parent.
The school should keep the non-custodial parent informed
about the child's academic proQress, participation in
sportinQ events, parent eveninQs and prize-QivinQs.
Good communication with the child within the sinQle-parent
family is essential to maintain a satisfyinQ relationship.
Family members must be enccuraced to speak about their
feelinQs. The family meetinQ can be most effective in this
reQard.
An increase in conflict is frequently associated with
family breakup. It is therefore essential that sinQle
parents are QUided to resolve conflict efficiently.
As a sinQle-parent family usually becomes socially more
isolated, it is important to help sinQle-parent families to
establish new social contacts.
As sinQle parents are oenerally uncertain about the riQhts
and wronQs in childrearinQ, it can lead to. disciplinary
problems. It is therefore essential that sinQle-parents are
Quided to use reward-and-punishment methods, the method of
"natural and loqical consequences". to use I-messaoes and
to develop active listeninQ skills.
•*
(v)
SlnQle-parents must be made aware of problems that can
resul t from the absence of proper gender role models. The
sinQ le-parent should be encouraged to find good subst i tute
gender role models for the chl1d.
SinQle-parents should be gUided to plan adequately and to
utilize their time effectively, so that there are
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HOOFSTUK 1
DIE KONTEKS, PROBLEEHSTELLlNG, DOEL, INDELING VAN DIE
STUDlE EN DIE VERHELDERlNG VAN ENKELE BEGRIPPE
1 • 1 DIE KONTEKS VAN DIE STUDIE
Tot en met dre Tweede wereldoorloQ was enkelouerskap Qrootliks
die QevolQ van die dood van een ouer . Na die Tweede WAreldoorlog
het die hoofoorsaak verskuif ne egskeiding, asook onQehude
moederskap (Lugg, 1991:3). WhiteenWoollet (1992:104) beweerdat
38\ van alle kinders wat in die VSA gedurende die tydperk 1965
tot 1969 Qebore is, teen die ouderdom van 16 jaar nie meer by
hulle bioloQiese ouers gewoon het n1e. Hierdie outeurs (1992: 104)
meen verder dat ne verwagting, 50\ van die kinders wat in die
laat sewentigerJare Qebore is, teen die ouderdom van 16 jaar
hulle op die een of ander stadium 1n enkelouerges1nne sal bevind.
Bustanoby (1992 :9) beweer dat 38\ van die enkelouer-gesinne in
die VSA ontstaan het as QevolQ van egskeiding, en 30\ as Qevolg
van ongehude moederskap. In Suid-Afrika blyk eQske1dinQ ook die
vernaamste oorsaak van enkelouerskap te wees. In 1989 is qevind
dat 17,9\ van aUe blanke skoolgaande kinders se ouers Qeskei is,
1 ,6\ van die kinders se ouers van mekaar vervreemd is en 8% een
ouer deur die dood verloor het (Departement van Onderwys en
Kultuur, 1990: 76) •
By 'n groat persentasie enkelouergesinne staan 'n moeder aan die
hoof van die gesin. VolQens whi te en Wool let (1992: 104) on t vang
meer as 80% moeders in die VSA toesiQ oor die kinders by 'n
egskeidinQsQedinQ. In 44\ van die gevalle is daar geen kontak met
die vader na die egskeiding n re , H1eruit is dit dus dUidelik dat
'n baie Qroot persentasie kinders in die enkelouergeslnne die
vaderfiguur moet ontbeer. VolQens verskele navorsers is die vader
hoofsaaklik verantwoordelik vir die vestiQing van die geslaQsrol-
rdent r tei t by die jono kind. Die vader belnvloed die ontwlkkeling
van die Qeslagsrol1dent 1. tei t van die seun sowel as dle docter
meer as die moeder (Human, 1 992: 21). Vir die totale persoonlik-
-,
2he1dsontw1kkellng van d i e seun sowel as d i e docter , 15 be i de d re
vader en moeder in dae ges l.n van kardinale belang (Botha,
1977:36; Human, 1992:21; Schlesinger, 1980:33).
, • 2 PROBLEEMSTELLING
Enkelouergesinne is in die hedendaagse samelewing 'n algemene
verskynsel. EQskeiding en die dood van een van die ouers blyk die
belangrikste ocrsake te wees. Statistiek toon dat gedurende 1990,
16,9\ van alle blanke huwelike in die eqskeidingshof beland het.
'n Totaal van 24,226 minderjariQe kinders was daarby betrokke
(Sentrale Statistiekdiens, , 993). Uit 'n ondersoek Qedoen deur
die Departement van Onderwys en Kultuur (1990:76) blyk dit dat
8\ van al die respondente 'n ouer aan die dood moes afstaan. Uit
'n ondersoek Qedoen deur die Nederduitse Gereformeerde Kerk, in
, 987, blyk dit dat onceveer 15\ kateqete hulle in enkelouer-
gesinne bevind deurdat hulle 'n ouer aan die dood moes afstaan
(Depar temen t Onderwys en Ku1 t uur, '990: 76) •
Die departementshoof cpvoedkundrce leidinQ kry daagliks by die
skool te doen met leerlinqe en ouers wat die trauma van die dood
van een ouer of egskeidinq moet deurmaak. Sowat 12% van' die
leerl1nge van 'n sekere stedelike primere skool kom uit
enkelouerqesinne. Veral egskeiding brinQ, fisies sowel as
emosioneel, qroot ontwrigting en omwentelinq vir die meeste van
hierdie qesinne mee. Van die fisiese veranderinge wat waarQeneem
word, is:
* milieuverandering en skoolwisselinq, soms soveel as vyf
keer per jaar;
-:
.. finansHHe agteruitqanQ wat lei tot onvermoe om skoolQelde
te betaal en verswakkinQ van lewensstandaard van die Qesin;
bykomende verpligtinQe wat die ouer se betrokkenheid by die
skool en by sy kind direk raak.
Gepaardgaande met die fls1ese verande r rnqs kan emos roneLe
3verander inge by die kind waargeneem word. Die kind se akademiese
en sportprestasies neig om af te neem, die kind mag hom 50S iaal
onttrek, meer aggresslef raak en dissipline- en gedragsprobleme
begin manifesteer. Die kind kom ook dikwels ongelukkig voor ,
veral direk na 'n egskeiding. Die dood van 'n ouer bring, net
soos by eqskeiding, 'n verlies aan fisiese en emosionele
qeborgenheid by die kind. Hierdie verlies kan ook lei tot
qedragsversteurings en 'n afname in akademiese prestasie.
Die enkelouer worstel qewoonlik met sy/haar eie aanpassing by
sy/haar nuwe omstandighede, is self aangewese op hulp, en kan dus
n i e altyd aan die kind die nodige steun verskaf om sy/haar
probleme te bowe te kom nie.
Die enkelouer en kind wend hulle heel dikwels tot die skool en
meer spesifiek tot die onderwyser vir steun. Die onderwyser is
dikwels nie toegerus om die nodige steun te verskaf nie. Daar
bestaan dus 'n definitiewe behoefte aan geordende riglyne ten
opsigte van ouerbegeleiding vir die enkelouer. Omvat tende
navorsing is reeds Qedoen op die gebied van enkelouerskap. ' n .:
Hele aantal ouerbegeleidingsprogramme is in Suid-Afr ika
beskikbaar. Tog kon geen ouerbegeleidingsprogram Qevind word wat
spesifiek die behoeftes en probleme van die enkelouer aanspreek
nie.
Oit is noodsaaklik dat die primere skoolkind, wat die trauma van
egskeiding of die dood van 'n ouer beleef het, deur die
oorblywende ouer gelei en ges teun word om sy probleem te bowe te
kom voordat hy adolessensie bereik, aangesien die adolessensie
op sigself met heelwat spanning en onsekerheid gepaard gaan. Die
skool moet die ouer begelei om hierdie steun aan die kind te gee.
Hoe kan enkelouers van k1nders in die pr imere skool begelei word
om hul kinders ten ops1.gte van probleme wat hulle as gevolq van
die versteurde Qes1nsverhoud1ng ervaar, te steun.
41 .3 DIE DOEL MET DIE STUOIE






om die spes i f reke probleme en behoeftes van die enkel-
ouergesin te bepaal:
om die bestaande ouerbege1eidingsprogramme, in die liQ van
die enkelouer se probleme en behoeftes, te evalueer, en
om rig1yne daar te stel vir die ontwikkelinQ van In
ouerbegeleidingsproQram vir enkelouers van kinders in die
primere skool.
VERHELOERING VAN RELEVANTE BEGRIPPE
Departementshoof opvcedkundrce leidinQ
Die departementshoof opvoedkundige leidinQ beklee In bevorde-
ringspos (posvlak 2), belas met die volQende pl1Qte: -:
•
•
Bep1anninq met die oOQ op:
doel treffende funksionerinQ van opvoedkundiqe
hulpprogramme:
die daarstellinq van 'n doeltreffende stelsel vir die
ui tkenning van, han ter in9 van, en hulpver1ening aan
leer11nge met probleme.
Organ1sering van:
voor llgtingsproQramme, voogstelsel, beroepsle1dinq,
Qeestesweerbaarheid, fisieke weerbaarheid, j eUQaan-
Qeleenthede, noodplan, kadet te, veldskoolproQram en
Bybelonderrig.
Leiding ten opsigte van:
alQemene welsyn van leerl1nge:




Kantrole met betrekklnQ tot:
besoeke aan veldskole, en
die opvoedkundige program van die skoal (Transvaalse
Onderwysdepar temen e , 1986: 50) .
Enkelouergesin
vrr die doe Lerndes van hierdie studie word 'n enkelouerQesin
beskau as 'n gesin wat bestaan uit slegs een ouer, hetsy vader
of maeder, en kind (era) , 'n Enkelouer is dus in wese:" 'n
alleen-ouer, wat aan die hoof van ' n gesln staan en die
versorging en opvoeding van die kinders alleen moet waarneem"
(Olivier, 1988:19).













met die doel om onpedagogiese
(Du Preez, 1982: 10).
word as daadwerklike steun,
en selfs onderwysing van die ouer
hantering van die kind reQ te stel
Ouerbegeleidinq moet, volqens Van Wyk (1983: 9), geslen word as
d1e deurgee van inligtinq en die wisselwerk1ng van qedaqtes
tussen 'n professionele persoon en ouers, wat dan lei tot beter
beQrip en doeltreffende hanter1ng van die kind. Van Niekerk
(1978: 163) sluit hierby aan as hy ouerbeqeleid1.ng beskryf as d re
6rntens rewe voor Lict inc en bei:nvloedlng van ouers ten ops rc t e van
hulle ontoereikende beQeleidinQ van hulle kind(ers). Ole ouers
word - ten aansien van hulle bemoeienis met hulle ki nder s met
probleme - deur onders t eun a nq , advies, vormmq en saaklike,
sorgvuldiQe inllqtlnq beQelel, sodat hulle met groter sekerheid
en korrektheid kan optree.
oi t bly die taak van die ouer om die problematiese opvoeda ncs -
Qebeure reQ te steL Daarom lmpliseer ouerbegeleidinQ nie dat die
skool of die departementshoof opvoedkundrce leidinQ die
opvoedmqs t eak van die ouer moet oorneem nie, maar slaQs hulp
ver leen aan ouers om sel f d a e nodrce vaardlQhede te verkry v i r
hulle opvoedinqsteek , OuerbeQeleidinQ moet aansluit by die
ervarinQswereld van die ouers, hulle behoeftes, vermodna en
beQrypinQsvermoe (Transvaalse Onderwysdepartement, 1993: 1; Du
Preez, 1982:8).
1 • 5 METODE VAN ONDERSOEK
In hierdie studie word Qepoog om deur middel van 'n 11tera tuur-
studie insig te verkry in die situasie waarin die enkelouer
hom/haar bevind. Daar word gepoog om riQlyne vir 'n ouerbege-
leidinQsproQram spesif iek vir die Qebruik deur die
departementshoof opvoedkundige leidinQ saam te stel vir die
beQeleidinQ van die enke touerces in, Die literatuurstudie word





die verklarinQ van belangrike beQrippe:
die vormrnc van 'n teoretiese onderbou vir die studie.
VERLOOP VAN DIE STUDIE
Die studie verloop verder as volQ:
In Hoofstuk 2 word die behoefte en probleme van enkelouerQes1nne
ont leed.
7In Hoofstuk 3 word 'n analise gemaak van die bestaande ouerbege-
leldlngsprogramme teen die agtergrond van die besondere probleme
en behoeftes van dre enkelouergesin.
In Hoofstuk 4 word riglyne daargestel vir die ontwlkkelinQ van
, n ouerbegeleidingsprogram v 1. r enkelouers na aanleiding van die
bev i ndmqe en gevolgtrekklnQe u i t die literatuurstudie.
'n Samevatting, gevolgtrekkings en aanbvelings sal in Hoofstuk
5 Qegee word. Leemtes in die studie word ook ultgewys.
1.7 SAMEVATTING
Alhoewel di t nie duidelik omskryf is in die pligte van die
departementshoof opvcedkundace leiding nie, het hy 'n def ini t iewe
taak ten opsiQte van hulpver lening en leidinQ aan ouers. Oi t is
noodsaaklik dat die departementshoof opvoedkundige leidinQ
toegerus moet word om die besondere behoeftes en probleme van die
enkelouergesin te hanteer, omdat aanvaar kan word dat enkelouer-
Qesinne 'n redelike persentasie van die ouercemeenskep van enige
skool uitmaak.
In Hoofstuk 2 word die aard van die enkelouergesin, die invloed
van enkelouerskap op die Qes.1n, en meer spesifiek op die k.1nd,
asook die problema wat enkelouergesinne ondervind, bespreek.
8HOOFSTUK 2
DIE ENKELOUERGESIN
2 • 1 INLEIDING
Vir die optimale ontwikkeling van die kind, is die ideaal dat
albei ouers tydens die opvoedingsproses teenwoordiq sal wees
(Pretorius, 1987:23). Dit gebeur eqter toenemend dat een van die
ouers die huishoudinQ verlaat, om watter rede ookal, en die
oorb1ywende ouer met a1 die verantwoordelikheid ten opsiQte van
die cpvoedanc en versorQinQ van kinders Qelaat word.
Al word die enkalouerqes i n toenemend as 'n alternat1ewe
gesinsvorm beskou, raak die gesinsvorm die ouer sowel as die
kind. Die departementshoof opvoedkundiqe leidinq behoort deeglik
bewus te wees van die besondere kenmerke van die enkelouergesin,
asook hoe dit die kind moontlik kan belnvloed.
Daar sal in hierdie hoofstuk gepooq word om deur 'n studie van
beskikbare 11 teratuur die klem te laat val op die unieke aard van
die enkelouergesin, die probleme van die enkelouerqesin, asook
die invloed wat enkelouerskap op die kind kan he.
2 • 2 DIE AARD VAN DIE ENKELOUERGESIN
Die aard van 'n qesin word kortliks bespreek, waarna die aard van
die enkelouerceam bestudeer word.
2.2.1 Die aard van 'n gesin
VolQens die verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal
(1988:275) is 'n Qesln 'n Qroep verwante persone, bestaande uit
ouers en kinders wat in diesel fde huis woon en tussen wie daar
'n inn1Qe, vertroul1ke verhoudinQ bestaan.
Die normale <;lesin bestaan Qewoonl1k u1t 'n vader, 'n moeder en
9kinders (Leslle, 1973:13; Belsky, Lerner & Sanier, 1984:17;
Ferri, 1976: 12). Belsky et ale (1984:17) beskou 'n gemeenskaplike
blyplek as voorwaarde vir 'n gesin, terwyl Pretorius (1979:45)
die deel van 'n gemeenskapllke kultuur ook as 'n belangrike
kenmerk van ' n gesin beskou.
Huwelik en gesin moet nie as sinoniem beskou word m.o , Die
huwelik verwys na die maatskaplik goedgekeurde verhouding tussen
twee persone waardeur die geboorte van kinders gelegitimeer word.
Die gesin verwys in meeste gevalle na twee volwassenes van die
teenoorgestelde geslag, wat 'n wettige geslagtelike verhouding
het, en afhanklike kinders wa t u i t hierdie verhouding gebore is
(Steyn, Van Wyk & Le Roux, 1987:38; Leslie, 1973:13).
Volgens Pretorius (1979:46) moet 'n gesin nie as 'n statiese
struktuur Qesien word nie, maar as 'n dinamiese samelewinQsvorm,
wat voortdurend verander, enersyds omdat die gesin deur verskil-
lende lewenstydperke gaan en andersyds omdat die gesin van buite
af belnvloed word deur 'n samelewing wat snel verander. Die
groat te, struktuur, kommunikasiepatrone en aktiwiteite verander
soos wat elke lid van die gesin deur sy lewenslklus gaan.
'n Kompleks van verhoudinge kom in die Qesin voor. Alle
verhoudinqe in die gesin bei:nvloed mekaar. Die huweliksverhoudinq
belnvloed die ouer-kindverhoudinq. I<ind-kindverhoudinge kan weer
die huweliksverhoudlnQ bei:nvloed. In die hedendaagse gesin is
huwel1ksverhouding en opvoedinqsverhoudinge baie intiem en word
deur intense emosional1teit gekenmerk. VerhoudinQe wat verkeerd
loop kan destabil1serend op die gesin inwerk en kan lei tot
verbrokkel ing van die Qesin (Pretorius, 1987: 20) .
Vir die doel van hrerdre skripsie word die Qesin gesien as 'n
dinamiese maatskaplike struktuur wat bestaan uit 'n vader en 'n
moeder, met blolOQlese en/of aancencme kinders, wat 1n 'n




Die aard van 'n enkerouerces rn
Jordaan (1989: 125) beskryf ' n enkelouergesin as 'n gesin waar
daar 'n volwassene en afhanklike kinders 15, waar een ouer
afwesiq is en daar geen redel ike vooruitsig is vir die terugkeer
van dilt ouer binne 'n kort tydperk nie, en daar ook nie ' n
effektiewe plaasvervanqer is nie.
, n Enkelouergesin kan dus as ' n onvolledige gesin beskou word.
Die gesin kan uit die staanspoor onvolledig wees, byvoorbeeld 'n
ongetroude moeder en haar kind (ers) , ' n Normaalfunksionerende
gesin kan ook verander in 'n enkelouergesin wanneer een van die
ouers sterf, die gesin ver laa t, of 'n egskeiding plaasvind en die
agtergeblewe ouer met die verantwoordelikheid van die versorQing
en opvoeding van die kind(ers) gelaat word (Lugg, 1991 :10;
Bustanoby, 1992:11).
In die bespreking van die unieke aard van die enkelouergesin,
moet in gedagte gehou word dat die term enkelouergesin na 'n
groot verskeidenheid gesinstipes verwys.
Die rede waarom die enkeLouercearn tot stand gekom het,
byvoorbeeld deur die dood, eQskeidinQ of bui te-egtel1kheid, sal
in 'n groot mate die wyse waarop die gesin funksioneer, bepaal.
Kinders sal waarskynlik Anders reaQeer op die dood van 'n ouer
as op 'n eQskeidinQ of die feit dat hulle nooit 'n vader geken
het nie. Die invloed van 'n enkelouergesin op die kind mag verder
verskll na Qelang van die geslag van die ouer. Die stiQrnas wat
aan bepaalde enkelouergesinne kleef, kan ook 'n invloed he op die
funksionering van daardie enkelouergesin (Steyn et al.,
1987:134/1325; Bustanoby, 1985:10).
Verder sal die Qesinsamestelling die aard van funksionerlng van
die Qesln bepaal. EnlQste k i nde r s rs meer kwesbaar vir spannlng
en konfl1kte verbonde aan enkelouerskap. Seuns en dogters se




01.e aard van die enkelouerges1n word verder bepaal deur d i e
s t am l i re i t van dre enkelouer self. As die ouer nre voortdurend
met skuldgevoelens gepreokkupeer is n i e en i n staat is om 'n
gesonde opvoedmcavernoudanc met dre kind te handhaaf, behoort
d i e effek van probleme op die k i nd minder te wees.
2.3 DIE ONTSTAAN VAN DIE ENJ<ELOUERGESIN
Enkele faktore wat tot die ontstaan van 'n enkelouergesin kan
bydra, word kortliks omskryf.
2.3. 1 oncehude moederskap
In Suid-Afrika het die enkeLouercestnne as QevolQ van onQehude
moederskap toeQeneem vanaf 7% in 1970 tot 26% in 1984 (Steyn il.t.
AJ..., 1987: 129). In die VSA was 31 % van alleenouers nooi t Qet roud
nie en in d i e vererucde KoninQkryk is 25% van alle Qeboortes
buite-eQtelik (White & Woollett, 1992:104). Hierdie verskynsel
1.5 vinniQ besiQ om vanaf die laer sosiale milieu (Qhetto) na die
ml.ddelklasml.lieu te versku i f , In 1988 het in die VSA reeds 4,7
miljoen kinders by cncet roude enkelouers Qewoon teenoor die 5,9 -:
miljoen by Qeskeide ouers (Bustanoby, 1992:87).
, n Meer resente neiQinQ is datal hoe meer vroue verkies om nie
te trou nie, maar tOQ met ' n Qesin te beQin. " ••• havinQ children
no matter under what circumstances is somethinQ that makes single
people feel a little more leQitimate" (Bustanoby, 1992:86; Bell,
1983:108, Winn, 1993:153).
In die meeste Qevalle 15 die vader nie by die versorQ1nQ van die
kind betrokke n1e en is daar feitl1k uitslu1tl1k van moeder-
k1.ndQes1nne sprake (Gomes & Roos, 1991 :10).
2.3.2 EQske1d1nQ
Ole mees alQemene vorm van enkelouerskap rn d1e hU1d1Qe
samelew1nQ, is dlt\ wat ontstaan as QevolQ van eQskeldinQ, met
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ander woorde waar die huwelik wetlik ontbind word (Steyn et al.,
1987:128).
In SUid-Afr ika was 92,869 blanke gesinne by In eQskeidJ..ng
betrokke en 111,746 kinders is daardeur Qeraak in die tydperk
1987 tot 1991 (kyk Tabel 2.1).
TABEL 2.1: EGSKEIDINGS: GESKIEDKUNDIGE TABEL
(Sentrale Statist iekdiens , 1993)
• taiIlI.tllG....................,
......,........ r...........
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" UP J.n II.' a ...IttlI loa.
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In die verlede is vcccdyakap na In egskeiding gewoonlik aan die
moeder toegeken. Hierdie verskynsel is besig om te verander, en
di t is ook vaders beskore om toesig oor die kinders te verkry.
In die VSA het een ui t elke 10 vaders in 1970 toesig oor
minderjarige kinders verkry. In 1988 het die getal gestYQ tot een
uit elke sewe (Pienaar, 1989:66; Bustanoby, 1992:29; Belsky ~
al,., 1984: 39) •
·0
2.3.3 Die afsterwe van een van die ouers
Die dood van een ouer lei tot wedugesinne, met ander woorde
gesinne met 'n weduweemoeder of 'n wewenaarvader aan die hoof
daarvan. Hier is In meer Qelyke verdel1nQ tussen moeder-kind- en
veder-kmdqes mne, alhoewel die lanQer lewensverwaQtinQ van vroue
waarskynllk 'n Qroter persentasie moeder-kindQesinne tot QevolQ
het (Steyn at 01., 1987: 128; Bell, 1983: 494) •
2.3.4 Ulthu1s1Qheld, QevanQenisstraf of mil1tAre dians
BeroepsbeoafeninQ kan meebr inQ dat een ouer ofwes1Q rs . OJ.. t 1s
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gewoonllk d i e vader. Lang tydperke van afweslQheld word dlkwels
dour dre vader se beroep toweeg QebnnQ. Hleronder word byvoor-
beeld gereken skeepspersoneel, lnQenleUrs, arberders op o La.ebor e ,
of d i e soldaat wat soms tot dr re maande van die hurs af weg 15
(Human, 1992: 3/4),
Alhoewel die bocnoemde oms t arid rqbede wat tot enkelouerskap lei
van meer t ydeLrke aard i s , lS d i e kenmerke, behoeftes en probleme
d rkwe ls dieae I fde as d16 van d i e moer permanente enkelouerges anne
(5teyn et 01., 1987:129/130: sehreuder , 1959:9: Bigner,
1979:68/69) •
2.4 DIE INVLOED VAN ENKELOUERSKAP OP DIE GESIN
Die invloed van oQskelding en die deed van 'n ouer op , n kind
word kort llks tooQollQ, waarna die lnvloed van enkelouerskap op
enkele ontwlkkol1nQsfaset te van die kind bespreek word.
2.4. 1 Die invloed van egskeidinQ of die dood van 'n ouer op
die Qesln en op die kind
vervotcens word dre lnvloed van eQskeidinQ en die dood van 'n
ouer op die Qesln (on veral d1.e kind) kortliks bespreek.
2.4.1.1 Ole invloed van eQskeidinQ op die gesin
Vir optlmale ontwikkelinQ van die kind bestaan die ideaal dat
albei ouers tydens die cpvced t.ncsproses teenwoordiQ moet wees en
in harmonie met mekaar en die kinders moet leef (White & Wool let ,
199-2: 103: Jordaan, 1989: 128: Pretorius, 1984: 23). EQskeidinQ
beteken die e i nde van die huweliksverhoudinQ, maar Ole d i.e e i nde
van die Qesln nre , Inteendeel, na dle eQskeldlnQ kan dlt 'n meer
komplekse Qesinsuteem beteken, aanQesien die eQskaidlnQ op elke
lid van die Qasln 'n lnvloed het wat weer hulle verheudrnce met
mekaar belnvloed (White & Wool let , 1992: 105: Jordaan, 1989: 125) •
Gewoonl1k korn Qevoelens van depressle, woede, verworplnQ en
waardeloosheld by al die lode van die gesln voor: 010 ouer wat
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toesig verkry het oor die kind (ers), het ewe skielik ' n magdom
take bygekry en ondervind te mi n tyd en energie om voldoende
aandag aan die kinders te gee. Interaksie tussen gesinslede neem
gewoonlik direk na die egskeiding af (White & Wool let ,
1992: 105/106, Venter, s . j . : 4) •
Gevest1gde roetines is geneig om ontwr ig te word. Ouers neem
minder aan aktiwiteite saam met die kinders deel, en stel minder
belang in die kind se skoolwerk. ouers se verwaQtinge van die
kinders is ook laer as voor die egskeiding (White' & Woollet,
1992: 105/106: Venter, s , j • : 4) .
Ole funks i oner ing van die hele gesin word dus deur egskeiding
Qeraak. Vir die doel van hierdie skripsie word egter s Lecs
ondersoek inQestel na die wyse waarop eQskeiding die kinders se
funksioner inQ na die egskeidinQ mag belnvloed.
a) Die invloed van egskeiding op die kind
Kinders ervaar eQskeidinQ Qewoonlik as 'n skeiding wat n6q
permanent, n6g tydel1k is. Die ouer is afwesiQ, maar 5 teeds
lewend. Hy/sy behou die titel van vader/moeder, maar keer noo i t
tot die oorspronklike ouerlike rol teruq nie (Jordaan, 1989: 125).
, n Bepalende faktor in die kind se aanpassing is nie die
e~skeidinQ self nie, maar die emosionele situasie tuis. Op
sigself hoef eqskeiding nie nadelig en traumaties vir die kind
te wees nie. Oit hang qrootliks af van die persone wat daarby
betrokke is. Die algemene sieninq is egter dat dit oncevear twee
jaar na die finale eqskeid1nQ duur voordat die kinders se
ekwilibrium herstel is (Jordaan, 1989:134: White & Woollet,
1992:106: LUQq, 1991:21: Kelly & Wallerstein, 1980:1'-13).
Oor die alQemeen reageer kinders neQatief teenoor eQske1dinQ en
veral teenoor die veranderinQe in hulle lewe. Hulle toon dikwels
tekens van depressie, onQelukkiqhe1d en angs. Hulle kan hulle
sosiaal onttrek en kommunikeer waarskynl1k minder met hulle maats
-:
as voorheen. skcotprestae i e neem ook Qewoonllk at di rek na d re
eQske1dinQ. I<le1ner k inders toon d1kwels tekens van ske1.d1.nQ~­
ancs , 15 hua Ler 1Q, klaerlQ en 1.5 soms meer aQQress1ef as voor die
eQske1d1nQ. K1nders Uit Qebroke Qes1nne kom ook soms onQelukklQ
voor, ervae r Qewoonhk lo)allte1tskonfl1.k, asook Qevoelens van
onsekur i t e i t en drsorcen i sas ae (WhHe & Woollet. 1992: 106/107:
Jordaan, 1989:139/140: Culross, 1991:27).
b) GeslaQsverskllle
vc rccns outeurs 5005 Wh1te en Woollet (1992:112), Gouws
(1986:118), Green (1976:58), Human (1992:3.9-3.13) enSchlesinQer
( 1980: 33), ve rk i l d10 inv Ioed van oQskeldinQ on onkolouerskap by
aeuns on doct.or s ,
VolQons Whi to on Woollot ( 1992: 112) hanteer dOQters oor dio
alQemoon eQskeid1nQ boter as souns, maar op die lanQer termyn is
die effok op dOQters waarskynl1k meer ernstiQ. Adolessente
dOQtors 1s d1kwels meer robels, vertoon 'n hoUr Qraad van
depress1e on ervaar moer probleme 1n heteroQene verhoud1nQ as
seuns (Jordaan, 1989:148/149; Schles1nQer, 1980:330). OOQters
toon oor die alQemeen Qroter stabllite1t as seuns en pas makl1ker
by hulle ouers se eQskeldinQ aan. Hulle kan eQter anQs ervaar,
veral waar hulle 1n die sorQ van 'n vader Qeplaas word (Jordaan,
1989:148) •
Seuns toon meestal meer dramatiese QedraQsverander1nQe na 'n
oQske1dinQ, veral waar die enkelouer vroulik is. ' n Soun
man1festeer meer vyandlQe, aQQressiewe QedraQ, sy verhoudmq met
sy portuurQroep verswak, en hy raak meer soslaal Qelsoleerd as
, n dOQter (SchleslnQer, 1980: 33: White & Woollet, 1992: 1 12) •
Sauns sowel as dOQters pas d18 baste aen na die eQskcudlnQ, waar
dle oorblywende ouers van dleselfde QeslaQ as d1e klnd 18 (Whlte
& Woollet, 1992:112: Bustanoby, 1992:12-14).
c) 01e lnvlood van oQskeldlnQ op kinders van vorskl1lende
oudordomme
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Die voorskoolse kind toon dikwels na die egskeldinQ akute
reqressie, skeidingsangs, slaapprobleme en aQqressiewe qedraQ,
asook tekens van angst igheid (Jordaan, 1989: 137) . Skuldqevoelens,
omdat die kinders van meninQ is dat hulle vir die eQskeidinq
verantwoordelik is, kom alQemeen voor (White & Woollet,
1992: 137). Hierdie kinders is dikwels bevrees en verward, en kan
nie begryp waarom die ouer hulle geduriQ van sy liefde verseker
en tog dre qesln verlaat n i e (White & Woollet, 1992:114).
Die kinders in die latente periode (7 tot 10 jaar) toon soms
intense hart seer , wat maQ lei tot Depressie en fantasiee oor
moontlike versoening. Gevoelens van skaamte is nie uitsonder 1 ik
n re , terwyl 'n intense Qevoel van woede teenoor die ouer kan
manifesteer omdat 'n gevoel van verwerpinQ ervaar word (Jordaan,
1989: 137; Schlesinger, 1980: 3S). Kinders in die latente per iode
kan al die rasionaal aQter die egskeidinQ begryp en besef da t die
eQskeidinQ finaal is omdat hulle ouers onversoenbaar is. Hulle
besef dat die egskeidinQ waarskynlik konflik sal verminder
(SchlesinQer, 1980:34; White & Woollet, 1992:114). TOQ beleef
hierdie kinders 'n lojaliteitskonflik en verwyt albei ouers.
Hulle beleef hulle huis en omQewinQ dikwels negatief (Whi te &
Woollet, 1992:114).
Vir adolessente ('3 jaar en ouer) is eQskeidinQ meestal 'n
bui tegewoon pynl1ke gebeurtenis. Daar is dikwels 'n gevoel van
~ntense woede teenoor die ouers, asook 'n Qevoel van verlies en
dat verraad deur die ouers Qepleeg is (Jordaan, 1989:138; White
& Woollet, 1992:114; Schlesinger, 1980:36). Vrees bestaan by
sommige adolessente dat hulle eie huwelike eendaQ kan misluk.
Hulle is ook bekommerd oor hulle eie toekoms en toekoms t Lqe
interpersoonlike verhoudmce (Jordaan, 1993: 138) .
.:
2.4.1,2 Die invloed van die doed van 'n ouer op die Qesin
Die inlvoed wat die dood van 'n ouer op die gesin (en meer
speslflek op dle klnd) het, word kortliks omskryf:
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a) Die fases in die belewing van die dood van 'n ouer
Volgens Tatelbaum (1980:25) duur die rouproses vir ten minste een
Jaar na die dood van 'n Qesinslid. Ten einde in die behoeftes van
dJ.e tipe enkelouergesin te voorsien, is dit belanQrik dat die
fases waardeur die cesrn na d i e dcod van 'n ouer Qaan, van nader
beskou word. Ole volgende f ases word onder sket (Bus tanoby ,
1992:102-104; Bernstein, 1983:7-11; Wells, 1988:5-8):
* Die skokfase
Die eerste reaksie op die dood van "n geliefde is skok. Oit Qaan
dikwels gepaard met ontkenninQ en ongeloof (Bustanoby, 1992: 102) ,
en kan aanleiding gee tot onttrekking en passiwiteit (Wells,
1988: 5; LUQq, 1991: 28). Behalwe passiwi tei t, kom emosionele
uitbarstinQ ook by kinders voor. Kleiner kinders verstaan dikwels
nie wat aangaan nie, maar die treurige atmosfeer in die huis is
ontstellend en dit kan vir hulle 'n baie eensame tyd wees, omdat
die volwassenes so besig is met begrafnisreelinQs (Wells,
1988:5). Volgens LugQ (1991 :28) openbaar 'n betrokkene ook
dJ.kwels verdediQlngsgedraQ om hom te isoleer teen die intensi tei t
van sy gevoelens en om die betekenisgewing aan die onmiddellik-
heid van die verlies te verhoed, of ten minste uit te stele
Volgens Wells (1988:6) behoort kinders toegelaat te word om aan
hulle emosies uitinQ te gee. Die kind moenie getroos word soos
w~nneer hy tandpyn het nie. Hy moet die tyd gegun word om treur iQ
te wees en oor die oorledene te praat (Bustanoby, 1991: 102) •
Die middelfase
Hierdie fase word Qekenmerk deur treuriQheid, verlanqe en
disorQanisasie. 'n Wanorde van emosies kom voor. Dikwels ver loor
die persoon belanQstellinQ in Alles om hom. £mosies wissel tussen
skuld en selfbejammerinQ, wat soms tot depress1e en selfs
selfmoordQedaQtes kan le1 (Wells, 1988:6/7; Bernsteln, 1983:7/8;
Bustanoby, 1991: 102/102; LUQQ, 1991:28).
.,
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l'<inders kan skuldQevoelens ervaar oor dinge wat hulle aan die
oorledene gese het, of ni.e gese het nre , Wells (1988:8) beskryf
, n twaalfj ar i.ge seun se gevoelens as volg: II •••• I started having
nightmares, my mouth was dry, I felt somethlng awful was going
to happen, every nlQht. I kept thlnkinQ of all the things I might
have done for Dad. I used to hate it when he asked me to help -
say cut the hedge or paint the kitchen. If I had helped h1.m,
would he have had cancer z"
Gevoelens van woede kom dikwels voor. By kinders' is die woede
(Jer iQ teen die oorledene: II ••• who had left him or anQer at God
who has 'taken' mummy or daddy away... 11 (Wells, 1998:7). Die
t eencorces t e.tde kan ook Qebeur waar die oorledene oorQeldealiseer
kan word (LuQQ, 1991: 29) •
Godsdiens kan tydens hierdie fase 'n bron van kraQ en ondersteu-
ning wees , TOQ is dit nie oncewoon dat Qesinslede soms in opstand
teen God kom nie. Namate die dood as 'n natuurl1ke onafwendbare
proses aanvaar word, neem hierdie opstand af (LugQ, 1991: 29;
Wells, 1988:7; Bustanoby, 1991 :103).
* Die finale fase
Alhoewel skok nog ervaar word / beQin die Qesinslede weer
herorganiseer. Daar word weer belangstellinq in die omqewinq
getoon en vir die toekoms beplan (Bustanoby / 1991: 104) •
b) Die kind se belewinQ van die dood van 'n ouer
Tot omtrent die ouderdom van neQe jaar is die beQrip van
tydelikheid en permanensie nog nie by die kind QevestiQ nie.
IUnders in h1erdie ouderdomsgroep sien die dood nOQ nie as
permanent en onomkeerbaar nie. Daarom sal hulle dikwels vra
wanneer die oorledene dan Qaan teruckeer (Wells, 1988:6;
Bernstein, 1983:5; Bustanoby, 1991:112).
Na die ouderdom van neQe J aar besef die kind dat die dood
-:
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un rversee l en permanent is. Hulle besef dat dre doed d i e
natuurlike verloop van d i e lewe is. Hulle emosionele reaksie is
egter nOQ versk i Llend van die van 'n volwassene.
Wells (1988:5) beklemtoon dat d i t moontlik op dre oOQ af lyk of
k i nders d i e dood van 'n ouer QOU verwerk. TOQ moet hulle
affektiewe belewenis van die dood van 'n ouer nie onderskat word
nie, aanQesien die ouer die mees stabiele anker in die lewe van
die kinders is.
Die kind se eerste reaksie op die dood van 'n ouer is Qewoonlik
, n emosionele uitbarst inQ. Die kind kan egter ook van
verdediginQsmeQanismes gebruik maak deur byvoorbeeld die
f ina11 teit van die dood te on tken (LuQQ, 1991: 31). Oi t Qebeur
soms dat die kind Qeen emosionele reaksies toon nie (Wells,
1988:17).
'n Toename in die anQsvlak van 'n kind na die dood van 'n ouer
is nie oncewoon nie. Oit sprui t voort ui t vrees dat die oorbly-
wende ouer hom ook sal verlaat of te sterwe sal kom (Bustanoby,
1991 : 113). SommiQe kinders is ook bane vir die donker of om
alleen Qelaat te word (Lugg, 1991: 31), terwyl hulle weer baie
afhanklik word, veral van die oorblywende ouer (Schlesinger,
1980:53).
Volgens SchlesinQer (1980: 51) kan die dood van 'n ouer ' n
merkbare verswakkinQ in die kind se skoolwerk en skoolprestasie
teweegbring. Die kind neem dikwels 'n traak-my-nie-aQtiQe houdinQ
in. Veral waar die kind voorheen baie erkenning van die oorlede
ouer vir prestasie gekry het, kan die motivering om te presteer
na die ouer se dood heeltemal ontbreek. LUQQ (1991:31) het bevind
dat kinders twee tot drie jaar na die dood van 'n ouer, drle keer
soveel gedragsprobleme geopenbaar het as selfs direk na die dood
van 'n ouer. 'n Toename 1n aQQress1witeit is vera! by seuns ouer
as ses jaar oPQemerk (Wells, 1988:7; Schlesinger, 1978:51;
Departement van Onderwys en I<ultuur, 1990:77).
-:
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Ellzler en Kaffman Un: LugQ, 1991: 32) wys daarop dat d re dood
van 'n ouer Qedurende d i e kinderjare 'n k r ui s VlC die kind as ,
wat hom op d i e lang termyn kan beinvloed, veral as dlt nie korrek
hanteer word rue , en die kind n i e toegelaat word om op sy manier
te rounie (Wells, 1988:17).
2.4.2 Die kwesbaarheid van die kind in die enkelouerges in
Elllot (1986: 167) vat da,e kwesbaarheid van die kind in d i e
enketcuerces i n saam as hy beweer dat: " ••• children are depicted
as faring badly. A considerable body of research purports to show
that children Qrowing up in one parent families have a lower
level of educational attainment than children qrowinQ up in two-
parent families and are more likely to be emotionally disturbed,
delinquent and confused in their sex-role identifications".
Na aanleidinq van bogenoemde aanhaling, word daar kortliks gelet
op 'n paar aspekte waar die kind uit die enketouerces rn veral
kwesbaar is, en waarop die onderwyser bedag moet wees by die
hantering van die kind.
2.4.2.1 Kogni tiewe ontwikkeling en skoolprestasie
.:
Kinders ui t enke.lcuercesrnne vaar dikwels skolasties swakker as
kinders ui t vollediQe huisQesinne (Belsky, , 984: 155; Clay &
Robinson, 1978:22; NeiQhbors, Forehand & Armstead, 1992:639; RGN,
'974:76) •
White en Woollet (1992: 108) beweer ook dat kinders uit vollediqe
QeSlnne nelQ om akademl.es beter te vaar as kinders ui t
enkelouerQesinne. Hulle skryf hierdie neiQinQ nie noodwendiQ
daaraan toe dat- dre kind uit 'n enkelouerQesin kom nie, maar
eerder aan die laer sosio-ekonomiese status van 'n Qroot aantal
enketcuerces rnne, asook dl.e felt dat die kind die hulp, bystand
en cnderateunmc van een ouer moet ontbeer. Volgens Whlte en
Woollet (1992: 108) presteer kinders wat jonQer as ses j aar was
toe die eQske1d1nQ plaasQevind het, oor die lanq termyn akadermes
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swakker as k rnders waar dae enkelouergesin later rn die k i nd se
lewe ontstaan net . scnies i nce r (1980: 51) beweer dat kinders wat
, n ouer deur d i e dood ver loor het, se akademrese prestas i e ook
neig om af te neem direk na d i e doed van die ouer. Hy skryf di t
grootllks daaraan toe dat die kind die motivering van die ouer
wat oorlede is, moet ontbeer.
Uit 'n ondersoek gedoen deur die Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing (RGN) (1974: 75), blyk di t dat onderwysers leerlinge ui t
enkelouergesinne minder gunstig beoordeel ten opsigte van
prestasie in skoolvakka, samewerking met onderwysers, ywer in
verband met skoolwerk, kanse om standerd tien te slaag en
prestasie op sportgebied.
Veral egskeiding of die dood van 'n ouer mag die konsentrasie-
en uithouvermoe van 'n kind belemmer. Weens hierdie konsentrasie-
probleme mag daar 'n afname in die akademiese prestasie wees (Van
Niekerk, 1991:19; Coleman; 1991:17). Volgens Ferri (1976:81) kan
die afname in akademiese prestasie ook daaraan toegeskryf word
dat kinders uit enkelouergesinne oor die algemeen meer dikwels
van skool verwissel. .:
Arnbert (.In: Van Niekerk, 1991: 19), is van mening dat seuns wat
deur hulle vaders grootgemaak word, oor die algemeen akademies
beter vorder as seuns wat deur hulle moeders grootgemaak word.
Seuns wat deur hulle moeders grootgemaak word, is dikwels meer
onbeheerbaar in die klas, met die gevolg dat hulle minder
ondersteuning kry van hulle onderwysers met betrekking tot
skolastiese probleme wat hulle ondervind (Neighbors et al.,
1992:644).
Uit die l1teratuurstudie blyk dit dus dat enkelouerskap wel 'n
a nv l.oed op die skolastlese vordering en prestasie van die kind
kan hi. Dit kan egter ook te wyte wees aan die feit dat kinders
Ult sulke geslnne baie meer op hulleself aangewese is en d1.e
ouers ninder tyd hat om kwali teHaandag aan hulle kinders 1.n
h1erdle verband te gee.
2.4.2.2 Emoslonele kenmerke
22
Ole dood van ' n ouer beYnvloed die kind waarskynllk oor die lang
termyn emosaonee l in 'n nu nde r e mate as egskeidinQ. Derhalwe word
meer op die emos ione le probleme voortsprui tend ui t egskeiding
gekonsentreer (Du Plessis, 1989:37; Schlesinger, 1982:4).
Bustanoby (1985:10) het bevind dat kinders uit enkelouergesinne,
direk na die dood van 'n ouer of na 'n egskeidinQ, dikwels
emosioneel wanaanQepas is. Namate die trauma van die dood of
egskeidinq afneem, kan hulle net so Qoed aanqepas wees as kinders
Ul t vollediqe qesinne. Belsky at 01. (1984: 149) bevestig hierdie
sieninQ ten aansien van egskeidinQ as hulle verklaar: ".... to
most children, the initial response to divorce envolves anoer ,
fear, depression and Quil t. And it is not until after the first
year followinq the divorce that reduction in tension and
ancreaaed sense of wellbeing will emerQe".
Kinders Ul t geskelde Qesinne is d1kwels verdeel tussen konf lik-
terende lojaliteite. Cit is vir hulle moeilik om saam te werk met
twee ouers wat mekaar nie verstaan nie, en geduriQ in konflik met
mekaar is, veral waar ouers mekaar wedersyds blameer vir die
eQskeiding (Belsky, 1984:150; Little, 1982:203).
Elke Qesin wat verbrokkel, is uniek en daarom is die reaksie van
kinders op hulle ouers se egskeidinQ uniek en tot 'n groot mate
onvoorspelbaar. Nietemin kom die votcende emosies herhaaldelik
voor, met var iasies na QelanQ van die kind se ontwikkelinQspeil.
* AnQstigheid en kommer: Die kind besef dikwels opnuut sy
kwesbaa~heid en hopeloosheid. Sy vertroue in sy ouers is
verbreek en sy totale wereld lyk vir hom minder vanself-
sprekend en voorspelbaar. Die kind vrees dat daar nie meer
rn sy behoeftes voors1en Q4an word nre, of dat sy
oorblywende ouer hom ook gaan verlaat. Kommer oor moontlik
onQelukke, selfmoord, s1ekte en Qeld, asook die hertrou van






Bernstein, 1983:9; Departement van Onderwys en Kultuur,
1991 : 76) •
Hartseer, verlanQe en eensaamheid: Die kind beleef soms ' n
enorme Qevoel van verlies, net soos by die afsterwe van 'n
ouer . Hy fantaseer oor die versoening tussen ouers. Sommige
kinders voel hopeloos en hulpeloos (Louw,· 1987: S3:
Bernstein, 1983:8).
Verworpenheid: Die kind beleef soms die weQQaan van die
ouer as verwerpinq (Margow, 1993: 30) •
Woede: Daar ls dikwels ' n toename in woede by klnders van
aUe ouderdomme, wat teen volwassenes en ouers Qerig kan
wees. Veral seuns tussen die ouderdomme van ses en agt j aar
openbaar woede teenoor die moeder. Die kind kan aggressie
teen Ander kinders ui t vol Ledrqe huisQeslnne openbaar.
Dikwels is dle woede ook teen die self QeriQ in die vorm
van skuldgevoelens. Sulke kinders ont trek hulle dan
(Bernstein, 1983:8: Steyn, 1989:98; Departement van
Onderwys en l<ul tuur, 199': 76) •
Skuldgevoelens en skaamte: SommiQe kinders voel dat hulle
op die een of Ander manier verantwoordelik is vir die
probleme tussen hulle ouers. Daar bestaan situasies waarin
die -k i nd , in 'n sekere sin, 'n rol speel in dle ouerlike
konflik. Skaamte oor die egskeidingsgebeure is dikwels by
die kind teenwoordig. Ten alle koste sal hy dan die gebeure
van sy maats weerhou, en dikwels weier om daaroor te praat
(MarQow, 1993:32; Bernsteln, 1983:9, Gardner, 1980:33:
Steyn, 1989:98; Departement van Onderwys en Kultuur,
1991 : 76) •
Verwarring en onsekerheid: Kleln kindertj les verloor soms
hulle Qreep op die bekende wAreld en Alles word van nuuts
af onseker en vreemd. Hulle mag ook redeneer dat as een
ouer die huis verlaat het, die oorblywende ouer dleselfde
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mag doen. Die ouer kind kan geskok wees in sy menslike
verhoudance en drt mag ook sy verhouding met sy onderwysers
belnvloed (Louw, 1987:53; Steyn, 1989:98; Margow, 1993:32;





Mislukking: Die kind maQ voel dat hy gefaal het en dat
almal dit weet. Die vraaQ ontstaan by hom of hy toekoms t i ce
uitdaQings suksesvol sal kan hanteer (Steyn, 1989: 98) •
Ongelukklgheld: Ole k i nd lyk soms onQelukkiQ; hy is dikwels
huiler iQ, slaapstoornisse kom voor, hy speel minder en
verloor maklik belanQstelling in sy skoolwerk (Bernstein,
1983:10; Gardner, 1980:31).
Regressie: Die kind wat reQressie toon, wi! deur sy gedraQ
laat blyk dat Alles vir hom te veel is en dat hy daarom
moet terugbeweeg na 'n vor rce lewensfase om sodoende kraQ
vir die volgende stap vorentoe te verkry. Die probleem kom
meer dikwels onder j once r kinders voor (Ou Toit , 1985: 49) •
Behalwe die bocencemde gei:dentifiseerde emosionele probleme, is
dit ook moontlik dat verskillende psiQosomatiese simptome as
qevolg daarvan kan ontstaan. Voorbeelde hiervan is hoofpyn,
maagpyn, asma-aanvalle en so meer (Steyn, 1989: 99) •
Kinders word dus met emosionele letsels Qelaat deur egskeidinQ,
of die doed van 'n ouer. Ouers is dikwels so op hulle eie
behoeftes en emosies ingestel, dat hulle nie hulle kinders se
behoeftes raaksien nie. Die skool het dus 'n definitiewe taak om
die kind emosioneel te steun.
2.4.2.3 Identi te1tsverwerw1nQ
Volgens Botha (1977:34) 1s 'n kind op 'n heel Qekompl1seerde
manier met sy vader en moeder verbonde. Die kind vereenselwiQ hom
pr 1mir met sy moeder wat d1e meer realist 1ese sy van die lewe
25
verteenwoordig. Ident lfikasie of vereenselwlglnQ met d.i e vader
verteenwoordig die meer idealistiese, die ons icbare, vir d re
k i nd . Gebrekk1.ge ldentifikas1.e met een of albei ouers kan die
k a nd se verwerwinQ van sy persoonlike identiteit erns t ig
benadeel.
Vir 'n kind word die verwerwing van kultuuridentiteit asook
lewensbeskouing primer verwerklik lanQs die weg van identifikasie
met die ouers as verteenwoordigers van 'n bepaalde kultuur
(Botha, 1977:36).
Die seun se ideale beQrip van manlikheid word deur die vader
verteenwoordig. 'n Liefdevolle vader-seunverhouding kan die seun
se geslagsrolidentiteit vers terk. Die dogter se begr ip van
vroulikheid word belnvloed deur die wyse waarop die vader
manlikheid van vroulikheid dif ferensieer. Die afwesigheid van een
van die ouers kan dus die verwerwing van die geslaQsrolidenti tei t
by die kind ernstiQ benadeel (Human, 1992:21).
Volgens Belsky (1984: 152) blyk die invloed van vaderafwesigheid
groter te wees op seuns wie se vaders hulle voor vyfj ar i'1e
ouderdom on t val het, as op seuns met wie di t na hierdie ouderdom
'1ebeur het. Die seuns wie se vaders hulle voor vyfjariQe ouderdom
ontval het, is meer afhanklik en minder a'1'1ressief as seuns uit
vol Ledice gesinne en is ook m1nder in Qeve'1te betrokke (Belsky
et a1., 1984: 1 52) • Schlesinger (1980: 33) bevestig die sienin'1 dat
seuns meer as dogters Qeraak word deur die wegval van die vader
as identifikasiefiguur met di.~ woorde: " •.•. boys seemed more
vulnerable to gross disruption of identification already in
progress than girls. Some of the children, principally girls,
seemed to show a tendency to identify with selected pathological
features of the parents of the same sex". Dogters se identifi-
kas1e met hulle moeders ver loop dus ook i n somm1Qe gevalle
negatief.
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2.5 PROBLEHE VAN DIE ENKELOUERGESIN
Enkele probleme wat dre enke Iouercesrn mag ondervind, word
vervolgens bespreek.
2.5.1 Die veranderde rol van die ouers
Daar word tussen die enkelmoeder en die enkelvader se veranderde
rolle onderskei.
2.5.1.1 Die veranderde rol van die enkelmoeder
In die meeste Qevalle moet moeders - nadat hulle enkelouers
Qeword het - rolle wat vroee r deur die vaders vervul is, oorneem.
Enkelmoeders ondervind veral in Qevalle waar Qewese eQQenotes
Qrootliks tot kinderversorQinQ bygedra het, skielik Qroot
aanpassinQsprobleme. Die moeder se verantwoordelikhede neem dus
baie toe. Heel dikwels moet sy haar tradisionele rol van
tUisteskepper, asook die van broodwinner vervul. Veral waar die
moeder voorheen baie afhanklik van die vader was, vind sy di t nou
moeilik om die abnormale en gekompliseerde take, wat nie voorheen
haar verantwoordelikheid was nie, te vervul (Steyn et al.,
1987:140; Venter s.j.:3j Pienaar, 1989:67).
Die moeder word dikwels, as Qevolq van f inansiiHe oorweQings,
verpliQ om weer te beQin werk of om van werk te verander, om
sodoende f1nansieel in die Qesin se behoeftes te help voorsien.
Wanneer die finansies om vir behoorlike naskoolse versorqinQ te
betaal ontbreek, Qee' dit aanleidinQ daartoe dat die kinders
"huissleutelkinders" word, wat smiddae alleen tuis moet bly. So
'n kind kan onveiliQ, eensaam en senuweeaqtiQ voel. Die ouers sit
met skuldQevoelens en is d1kwels vermoeid, prikkelbaar en
onQeduldiQ as hulle tuiskom. As hulle nie kwaliteit-aandaq aan
die kinders kan qee nie, kan kommunikasie tussen ouer en kind
nade11Q Qeraak word (LonQ, 1989:53/54; LuqQ, 1991:12).
Enkelmoeders voel d1kwels Qei:soleerd en eensaam; hulle voel
-:
27
oorlaai met verantwoordellkhede en vind dit moellik om d i e
kinders op te voed. Vir sonunige is geslagsopvoeding van hulle
seuns problematies, terwyl die handhaw1ng van gesag hoe eise stel
as gevolg van d i e felt da t d i e vader m e meer die outoriteits-
flguur in d i e ges1n lS rue (Schlesinger, 1980:19; Jordaan,
1989:131).
2.5.1.2 Die veranderde rol van die enkeLvader
Die vader ondervind ten opsiQte van roloorlading meestal 'n
Qroter probleem as die moeder. Hy is Qewoonlik onkundiq met
betrekking tot krnders iektes en vmd dit veral moeil1k om aan die
emosionele behoeftes van die kinders te voldoen. Hy bevind hom
ook in 'n si tuasie waar hy die hele huishouding moet bestuur.
"Household management and childcare constitute an area of special
concern. Cooking, cleaninq, budgeting, shopping, and even
hairstyl1nq are skills that men need to master" (Bustanoby,
1991:36).
Vir die vader kan dit selfs moeiliker wees as vir die moeder om
sy rol as geslagsvoorl1gter, veral ten opsiQte van dogters, ui t
te voer. Tydens die adolessente fase van die dogter vind die
vader dit veral moellik om die nodige fei te in verband met
liQgaamlike verandering en menstruasie aan haar oor te dra
(Pienaar, 1989:67; Bustanoby, 1992:36; Schlesinger, 1980:13).
Die enkelvader kan ingeperk voel deur die verantwoordel1kheid wat
enkelouerskap op hom lAo Hy kan m e meer kom en gaan soos hy wil
nie en werkverpligtinge raak vir hom 'n Qroot las. Sy vroeere
vr l.endskapspatrone moet waarskynlik verander, omdat hy ne werkure
sy toesigrol en versorginqsrol moet vervul. Hy kan dus maklik 'n
gei:soleerde bestaan begin voer (Schlesinqer, 1980: 13).
.:
2.5.2 Finansieel
Geld is vanselfsprekend 'n groot probleem in die enkelouerhuis-
houdlng, afgesien daarvan of die enkelouer 'n vader of 'n moeder
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is. In die hedendaagse samelew1.nq dra albai ouers in 'n kernqesin
by tot die qesinsbegrotinq. By die enkeIouerces in is die qesin
a n 'n groot mate aangewese op d i e een ouer se mkomsre (White &
Woollet, 1992:109).
Volgens White & Woollet (1992:109) raak die finansHHe posisie
van die enkelouer die hele identiteit van die ges1n. FinansiEHe
nood sal ook die aanpassinq van die Qesin direk raak. Die
emosionele stabiliteit van die gesinslewe, die skoolprestasie van
die kinders, die aanvaardinq deur die portuurgroep en so meer kan
deur die finansHHe pos1sie van die gesin belnvloed word.
Groot verskille word eQter meestal in die inkomste van
enkelmoederQesinne aangetref. Weduweegesinne het relatief die
hoccs te inkomste, daarna Qeskeide moederces t nne , terwylonQehude
moeders se inkomste die heel laagste is (Steyn, et al.,
1987:135).






Daar 15 'n afname 1n lewenstandaard.
Daar moet dikwels verhuis word na ander minder qeQoede
behuisinQ en omgewinq.
Verl1es aan status en QevolQlike verandering in lewensstyl
kom voor.
Gesinsuitstappies, vakansies en deelname aan gemeenskapsak-
tiwitei te neem af.
* l<lnders verloor baie materHHe voordele en moet selfs
bu1teskoolse aktiwlteite 1nkort.
* Dur is dikwels nle Qeld vir behoorlike toesig oor d1.e
kindar s terwyl dre ouer sy beroep beoefen nre, Die kinders
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is dus srm ddae op hulle sel f
van ouer kmders Qeplaas
Bustanoby, 1985:11; Venter,
1992:109; Falbo, 1984:190.
aangewese of word in die sorg
(Steyn et a1., 1987:136;
s.j.:3; White & Woollett,
2.5.3 Sosiale en milleuverandering
o i e enkelouer se eerste Qevoel is een van isolasie, omdat vriende
hulle maQ vermy. Getroude vr iende in die modeme "paartj ie-
georienteerde" samelewinQ is dikwels onQemaklik in die Qeselskap
van iemand met wie hulle vcoeer bevr iend was, wat nou ' n
enkelouer is. Die enkelouer sa vr rendekr anq krimp gevolQlik en
eensaamheid word ondervind. Veral in die geval van onqehude
moeders is dit fel (Steyn et al., 1987:138; SchlesinQer, 1980:17-
21 ) •
Ook die kind in die enkelouerqesin ondervind hierdie sosiale
verander inc , Die kind moet qedur iq nuwe vriendskappe sluit, omdat
, n enkerouercesm in baie qevalle meer dikwels verhuis. Hy is
soms ook skaam en sensit1ef vir sy nuwe omstandiQhede, wat die
sluit van nuwe vriendskappe nadel1Q belnvloed. Bust.anoby
( 1992: 13) vat die kind se posisie Qoed saam met die woorde:
" ••.. the social environment, not the family, causes a child to
suffer, when he or she is labeled the product of a broken home".
White en Woollet (1992:110) beweer tereq dat hoe Qroter die
ver ander inq in die kind se milieu, hoe meer stres sal die kind
ervaar. As die kind Qroot aanpassinQs moet maak, kan di t tot
depressie, aqqressie en sosiala onttrekkinq lei.
2.5.4 GesaQ en dissipllne
Waar die Qesaq- en diss1plinetaak in die kernqesin van albai
ouers afhanq, berus die 1n ' n enke Iouerces rn volkome by een ouer.
D1e vader word trad1S1oneel beskou as die hoofqesaQsdraer 1n d1.e
hU1S. Die vrou is wel die man se vennoot wat qesaQsuitoefen1nq
bat ref , maar haar qesaq 15 Qeens1ns op qelyke voet met di6 van
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d i e man tn d i e gestn nre , Ole enkelmoeder kan dus probleme In
h i erdre verband ondervind (Human, 1992: 10) •
Ole enkelmoeder kan dissipline ongebalanseerd t cepas , anders as
waaraan die kinders vroeer gewoond was. Oissipline word dikwels
weens jamrnerte vir die kind, n re qehandhaaf m e . 'n Moeder kan
met haar te s t r ence optrede, omdat sy nou die taak van die vader
moot oorneem, haarself teenoor die kinders wil bewys. Dit kan tot
spannlng en onsekerheid by d i e kinders lei (Venter, s , j . : 3) •
Belsky et al., (1984:149) het bevind dat ouers direk na 'n
eQskeldinQ minder konsekwent is, en minder beheer oor die kinders
het. Veral enkelvaders is QeneiQ om kinders te bederf. Enkelouers
is dikwels meer permissief teenoor hulle kinders, omdat hulle
bang is hulle sal hulle kinders se Hefde verloor.
ouers is QeneiQ om na 'n egskeidinQ reels inkonsekwent toe te pas
en ignoreer dikwels die kind se onaanvaarbare QedraQ. Die kind
ontvang dan nie terucvoer oor sy onaanvaarbare QedraQ nie en Qaan
dus daarmee voort. Aan die ander kant is die ouer, as QevolQ van
sy eie stres, meer onverdraaQsaam teenoor die kinders. Dit lei
tot aanhoudende konflik, wat die ouer-kind-verhouding weer direk
raak (White & Woollet t, 1992: 1 10) •
2.5.5 Kommunikasie
500s in eniQe ander Qesin, behoort interaksie ook in die
enkelouerQesin kwalitatief en kwantitatief bevredicend te wees.
Alhoewel die kommunikas1.epatrone as QevolO' van veranderinQ in
status by enkelouers QewysJ.Q word, behoort kommunlkasie in die
enkelouergesln steeds intlem en Qemeenskaplik te weese Hlerdeur
kan al die Qeslnslede 'n Qevoel van veiliQhe1.d kry (Jordaan,
1989:223: Pretorius, 1984:70/71).
Ole enkelouer het Qewoonllk minder tyd tot sy/haar besklkklnO'.
Daar is dikwels min tyd waar 1n ouer en kind in mekaar se
Qeselskap kan verkeer en wedersyds Qesprek kan voer. Kommunikasle
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kan die vorm van dre1gemente I skreesessies en preekgeleenthede
aanneem, omdat die ouer saans dakwel s gei:rr iteerd rs . Hierdie
eenr igtlngkommunikas1e kan aan d re kind die gevoel gee dat daar
geen beqr i p VlC sy gevoelens of sy standpunt lS nie (Venter,
5.).:4; White & Woollett, 1992:110; Du Toit, 1985:47).
Die kmd ui t die enkelouerges in is baie aangewese op terugvoer.
Sou hy gedurig terugvoer kry wat hom skuldiQ of onveilig laat
voel (wat wel dikwels na 'n egskeiding Qebeur), is die
moontl1kheid Qroot dat hy 'n neQatiewe selfbeeld kan ontwikkel
(Jordaan, 1989:22; White & Woollett, 1992:110).
2.5.6 Konfllk
Konfik kom van tyd tot tyd in alle gesinne voor . Huwel1ksverbrok-
keUng word QewoonUk met konflik geassosieer en word deur
konfUk voorafQeQaan. Konflik kan na die ontstaan van die
onkelouerces rn noq hewiger wees, omdat almal nog meer Qespanne
.l5 as gevolg van 'n leg10 probleme (White & Woollet t, 1992: 111 ) •
Volgens Jordaan (1989:132) word kinders uit 'n enkelouerQesin
meer neqatief deur konflik binne die gesin Qeraak as kinders ui t
vollediqe gesinne. White en Wool let t (1992: 111) beweer da t sel fs
kinders 50 jonk as een jaar konflik ontwriQtend vind en emos1o-
nele probleme as gevolg daarvan ontwikkel. In enkelouerQesinne
waar 'n hoe mate van konfl1k voorkom, is die ouers minder
sensitief vir die kinders se probleme en is hulle minder
beskikbaar vir die kinders. Enkelvaders wat konflik ervaar I is
dikwels meer outoritir in hulle optrede en is meer QeneiQ om
liggaamstraf toe te pas, as enkelvaders wat nie soveel konflik
ervaar nie (Whi te & woollet t I 1992: 111) •
2.6 SAMEVATTING
Samevattend kan ged word dat die enkelouerQesln 'n reall tel t in
ens hedendaaQse samelew1nQ 15. Oit verQ aanpasslngs van al die
lede van die enkelouerQesin, aanQeslen h1erd1e Qesin d1kwels meer
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kwesbaar 15 as dre kerngesin. Die enkelouergesin 15 veral






Ekonomies, omdat die erike Iouerqes an v i r sy ekonomiese
onderhoud sLecs van een ouer afhankl1k lS en d1kwels op
onsekere bronne van inkomste n1. onderhoud, aangewese is.
Sosiaal, omdat die enkelouergesin meer Qei:soleerd
funksioneer as die kerngesin.
Emosioneel, omdat Qesinslede dikwels nie aan mekaar die
nodiqe QevoelsmatlQe steun kan gee nie en dre gesin dikwels
deur intense emosionaliteit gekenmerk word.
PedagoQies, omdat daar d1kwels onvoldoende opvoedLnqskom-
munikasie, bedreiQde Qesinstabil1tei t en skuldgevoelens 1s,
en die nodige pedaQoQiese ondersteumnc ontbreek.
Roldifferensiasie, omdat daar onvoldoende 1dentifikasie-
figure 15 en die enkelouers dikwels 'n dubbele verantwoor-
delikheid in die enkeLouercesrn het en self rolkonf1ik
ervaar.
Dit moet egter ook dUidelik Qestel word dat nie alle enkelouer-
gesinne ewe kwesbaar is nie. Daar kan ook sterk sprake wees van
, n stabiele Qesinslewe binne die enkelouergesin. Oi t sal
grootl1ks afhanQ van die karaktertrekke van die enkelouer,
naamlik sy/haar aanpasbaarheid, eQosterkte, emosionele
stabil1teit en die beskikbaarheid van roLmodeLsurroqate ,
In Hoofstuk 3 Qaan die doel van ouerbegeleidinQ, die beskikbare
ouerbegeleidinQsproqramme en in hoe verre hierdie ouerbeQelei-





3 • 1 INLEIDING
Arnold Moll (1984:3) merk tereg op dat ouerwees rue kinder-
speletjies is nie. Dit was nog nooit 'n eenvoudiga taak ru e , en
het namate die samelawlnq in kompleksitei t toeceneem hat, al hoe
ingewikkalder geword. Die gevolQ is dat ouers dikwels onseker
voal oor hoe hulla die opvoedtncsprcbkeme an ontwikkelings-
problema van die kind moet han teer (Van Wyk, 1983: 11) •
Die blaam vir baie probleme wa t die skool ondervind met 'n kind,
skolastias sowel as andersins, word dikwels op die ouerhuis
geplaas. Gordon (1982: 1) se heel temal tareQ: "Ouers word blameer,
maar nie geleer n1e".
Die ouer sien dikwels na die skool en meer spesifiek na die
onderwysers op vir leidinQ in verband met die kind. Fine
(1989: 139) vat die ouer se sieninQ van die onderwyser Qoed saam
as hy die voLcende beweer: "On the whole, parents tend to value
their child's teacher as one who is Qenerally knowledgeable, a
speCialist in workinQ with children and a source of encouragement
and suppor t " •
Die skool het dUB 'n def ini tiewe taak in verband met ouer-
begeleidinQ. Daarom het die Onderwyanavors mcsburo van die
Transvaalse Onderwysdepartement in 1993 'n dokument tot die skool
se beskikkinQ Qestel met temas vir ouerondersteuninQsem1nare met
die doel om " ••• aan ouers die Qeleentheid te bied om hulle kennis
aanQaande hulle opvoed1nQsverantwoordelikheid uit te brei en met
medeouers in Qesprek te tree ••• " (Transvaalse Ondarwysdeparte-
ment, 1993:1).





die aard en doel van ouerbegeleiding;
ouerbeQeleiding aan die hand van bestaande ouerbegelei-
dingsprogramme, en
die taak van die departementshoof opvoedkundige leidlng in
hrerd re verband.
DIE AARD EN DOEL VAN OUERBEGELEIDING
OuerbeQeleiding kan op individuele vlak of in groepverband
geskled. Hoewel daar bale ooreenkomste is, is die verskil
hoofsaaklik daarin geleE! dat ouerbegeleiding op individuele vlak
meer terapeu ties van aard is, en meer toegespits word op die
spesifieke probleem wat 'n ouer ondervind, terwylouerbegeleiding
in Qroepverband meer opvoedkundiq, dus meer voorkomend van aard
is, en ger iq is op gemeenskaplike probleme wat ouers ondervind
(Lugg, 1991:80; Fine, 1980:14/15).
Vir die doel van hierdie skripsie gaan qekonsentreer word op
ouerbeQeleidinq in groepverband, aangesien dit eerder binne die
pligstaat van die departementshoof opvoedkundige leidinq val en
d~e persoon in die meeste gevalle nie 'n opgeleide terapeut is
nie.
Om die doel van ouerbegeleidinq beter te begryp, moet die term
eers van nader beskou word. Fine (1980:5) verskaf die volgende
definisie:
"Parent education refers to a systematic and conceptually based
program, intended to impart information, awareness or skills to
participate on aspects of parenting."
Hy verkies die term "oueropvoeding" ("parent education") bo die
term "ouerbeqeleidinQ" en verklaar die term as " .•• instruct 10n
how to paren t ••• "
Welss en Jacobs (1988:XIX) s aen ouerbeqeleldlng so: ".... to
provide support, educat ron, nurturance and reinforcement to
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childrearinQ families ..• II
Ou Preez (1982: 10) beskou ouerbeQeleidinQ as " ... daadwerkl ike
steun, raadQewinQ, verainc , leidinQ en selfs onderwysinQ van d re
ouer, met die doel om reQstellinQ van cnpedacocfese hanterinQ van
die krnd ... "
OuerbegeleidinQ kan dus, na aanleidlnQ van bccenoende def inisies,
gesien word as 'n opvoedinQshandelinQ, wat daarop Qemlk is om
ouers as pr im3re opvoeders, te help om hulle opvoedinQstaak meer
effektief en na behore uit te voer.
Ginott (1965:1) beweer dat ouers Qewoonlik 'n Qelukkioe,
vreedsame dao saam met hulle kinders beplan, sonder Qeskel of
oeskree. Alle ouers wi! QraaQ h3 dat hulle kinders 'n Qevoel van
sekuriteit en veil1Qheid beleef. TOQ bereik kinders dikwels nie
hierdie doelstell1nQs nie, en voel ouers dat hulle in die
opvoedinc van hulle kinders oefaal het. Ginott (1965:1) beweer
dus dat dit die doel van ouerbeoeleidinQ moet wees om vas te stel
watter doelstellinQs hulle in hulle verhcudLnq met hulle kinders
nastreef en om metodes te vind om hierdie doelstellinQs te
verwesenlik.
Gordon (1975: 2) sien die doel van ouerbeQeleidinQ as die aanleer
van vaardaqhede om meer effekti.ef op te tree in die opvoed t nq van
hulle kinders. Oit sluit vaardiQhe,de in kommunikasie in, asook
metodes om konflik meer effekti.ef op te los, om dan sodoende die
verhcudrnc met hulle kinders te verbeter.
Van Niekerk (s.j. :i11) sien die doel van ouerbeQeleidinQ nie
alleen as die toerustinQ van die ouer vir sy taak nie, ·maar ook
om hom 'n kykie te Qee in die self, en te bepaal wat sy aandeel
is in die kind se onaanvaarbare QedraQ. VolQens haar moet ouers
" ••• Qeleer word om met mekaar en met hulle kinders slnvol te
kommunikeer en sodoende mekaar te Qeniet, sonder om mekaar te
vernietiQ .•• "
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Van Wyk (1983:9) vat die doel van ouerbegeleidinQ Qoed saam as
hy vermeld dat ouerbegeleJ.dinQ qeslen moet word as die deurQee
van inllgtinq en die wisselwerkinQ van gedagtes tussen 'n
professionele persoon en ' n ouer, wat hom kan lei tot ' n beter
begrip en doeltreffender hanterinQ van die krnd ,
Ui t bognoemde blyk dit dus da t ouerbeQleidJ.ng m e op , n lukraak
wyse kan geskied rue , maar met 'n spesifieke doel voor oe , Oit
J.mpliseer die aktiewe deelname van ouers aan die hulpverleninQs-
program, waartydens hulle al die nodiQe vaardiqhede aankweek vir
hulle opvoedinQstaak.
3 • 3 DIE BEHOEFTE AAN OUERBEGELEIDING IN DIE PRIMeRE SKOOL
Die moderne Qesin beleef 'n spesial1teitskrisis. Elke mens wil
Qraaq 'n spesialis op sy terrein wees, en ouers is nie minder
daarop Qesteld dat net die beste vir hulle kinders Qoed Qenoeq
a s nLe, Daarom word daar in ons hedendaaqse samelewinQ 'n
besondere behoefte aan ouerbeQeleidinQ ondervind (Dinkmeyer &
McKay, 1976:5).
Fine (1989:3) verwys na 'n opname wat in die VSA Qemaak is waarby
30, 000 ouers betrek is. Vyf en sewentiQ persent van hierdie Qroep
ouers Qlo dat hedendaaqse ouers dit moellik vind om 'n effektiewe
ouer te wees, veral in die hedendaaqse tydQewriq. Hy wys daarop
da t die toename in dwelmqebruik onder adolessente, asook die
styqinQ in die selfmoordsyfer onder die jeuq, die behoefte by
meniqe ouer laat ontstaan het om inliQtinq te bekom en om
s trateQiee aan te leer om meer effektiewer ouers te wees.
Oinkmeyer en McKay (1982: 4) beweer dat meer as 'n miljoen ouers
al baat qevind het by hulle ouerbeQeleidinqsproqramme. Gordon
( 1975 :xi) skryf dat wireldwyd meer as 600,000 koplee van sy beek,
"Parent Effectiveness TralninQ" (PET), verkoop ls. Fine (1989: 3)
noem dat die PET-prOQram tot in 1976 reeds aan 250, 000 ouers in
die VSA aanQebied 1,S. Hy skryf d1e qeweldlqe aanvraaq na d.1.e




Quers word in 'n toenemende mate gesien as die belangrikste
persone an die kind se ontw1kkellnQ.
Skole word nie as effektief gesien in die verandering van
klndergedrag nie.
Quers verkeer onder grater sosiale druk.
* Nuwe wetenskaplike
beskikbaar.
kennis oor kinderopvoedinQ is
* Daar is inligUng dat baie ouers nie effektief is in die
cpvcedrnc van hulle kinders nie.
D1 t is nie so maklik om te bepaal wat die behoefte aan
ouerbeQeleidinQ in Suld-Afrika is nte , aanQeslen verQelykbare
syfers nie beskikbaar is nie. Te oordeel aan die beskikbare
programme en kursusse, kan daar bo alle twyfel beweer word dat
daar ook in Suid-Afrlka 'n behoefte aan ouerbegeleldinQ bestaan.
3.4 QUERBEGELEIDING AAN DIE HAND VAN ENKELE PROGRAMME
3.4.1 Die doel, inhoud, prosedures en vorm van ouerbegelei-
dinqsprogramme
Die doel, inhoud, prosedures en vorm van ouerbeQeleldinqspro-
gramme word kortliks omskryf.
3.4.1.1 Die doel van ouerbeqeleidingsproqramme
Barkley (1987: 3) hou die volgende doelwit te vir ouerbegeleidinQs-
proQramme voor:
* "to improve parental manaqement skills and competence in
dealinQ with child behavioral problems;
to increase parental knowledge of the causes of child
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misbehavior and the principles and concepts underlying the
social learning of such behavior;
• to improve child compliance to commands and rules glven by
parents ...
Oi t qaan dus vir Barkley ( , 987: 3) oor die verbeter ing van
vaardighede, die vermeerder ing van kennis en die verbeter lng van
k i nderqedraq ,
Fine (1980: 6) stel merendeels dieselfde doelwitte as hy verwys
na 'n "... systematic and conceptually based program ... " waarvan
die doel is " •.. to impart information, awareness or skills to the
participants on aspects of parentinQ... "
Weiss en Jacobs (1988:102) voeg probleemoplossinQ, motivering,
ci i e verbetering van die kwaliteit van interaksie, asook hoe om
, n stimulusryke omgewing vir die kind te skep, by as doelwi t te
v a r ouerbegeleidingsprogramme.
Gordon (1975:2) se sieninq is dat die doel van 'n ouerbeqelei-
dinqsprogram is om die effektiwiteit van ouerskap te verhooq. Hy
stel die aanleer van spesifieke vaardighede in kommunikasie,
asook metodes om ouer-kindkonflik te hanteer (met die doel om die
ouer-kindverhouding te verbeter) as doelwitte voor.
Vir die Transvaalse Onderwysdepar~ement (TOO) (1993: 1) is die
doel van ouerondersteuninqseminare am inliqtinq ocr effektiewe
ouerskap deur te qee en om strateqieii vir doeltreffende ouerskap
te verskaf, asook am aan ouers qeleentheid te bied om hulleself
en hulle k1nders beter te leer ken.
Samevattend kan dus QesA word dat die doel van ouerbegele1d1nqs-
proQramme lS om lnllQunQ te deel, asook om vaardrchede aan te
leer om meer effektief as ouer op te tree.
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3.4.1.2 Ole inhoud van ouerbegeleldlnqsproqramme
Ole hunam s t rea-ceor renteercre ouerbeqeLe i da nqaproqremme bevat
meestal die volqende inllqtlng en st ratec ree (Dinkmeyer & McKay,
1982:3: Van Nlekerk, 5.). :VII-XI):
* Gedraqsverklanng.
* Aanmoediqing en waarder ing.




* AanwendinQ van natuurlike en lOQiese QevolQe.
Ole behavioristies-Qoorienteerde procramme le Qewoonllk sterk
klem op Qedragsmodifikasie deur die versterkinQ van aanvaarbare
gedraQ (Fine, 1980:8). Becker (1974:21) maak veral in sy
ouerbecelerdr ncsprocren gebruik van QedraQsbeginsels soos
vers terkrnc , ui twissinQ en modellerinQ (Fine, 1989: 240) •
3.4.1 .3 Prosedures wat gevolg kan word by ouerbegeleiding
F ane (1989: 7) plaas, in ' n ondersoek van ouerbeQeleidingspro-







VerbeterinQ van bewustheid van aie Qevoelens.
Probleemoplossing.
Karnes & Lee <In: Fine, 1980: 214) stel die vo Iqenda prosedure
voor by die aanb1edinQ van ouerbeQeleidingsproQramme:
a) Inle1d1nQ deur die onderwyser cor d1e strateQ.1.eEi om
kinderQedraQ te verander of te versterk.
b) Videobande om die versk1llende strateQieEi te demonstreer,
asook hoe om aanvaarbare QedraQ te versterk en onaanvaar-
bare QedraQ af te leer.
40
C) Rollespel in klein Qroepies. Ouers kry nou die Qeleentheid
om aangeleerde strategieEi in te oefen.
d) TeruQrapportering, samevatting en voltooilng van evalue-
r mcsvorms .
Huiswerk behoort ook 'n belangr ike deel van ouerbegeleidinQspro-
gramme uit te maak, Volgens Orgel (In: Fine, 1980: 95) moet ouers
voldoende Qeleentheid kry om die aanQeleerde strateQieii tuis toe
te pas en in te oefen. By die daaropvo Lqende ontmoetinQ moet
hulle dan hulle suksesse en mislukkinQs aan die Qroep meedeel
(Van Niekerk, S.j.:1ii Dinkmeyer & McKay, 1982:27).
3.4.1 .4 Die vorm van ouerbeQeleidingsproQramme
Volgens Fine (1980: 6) is die formaat wat ouerbegeleidinQspro-
Qramme moet aanneem: "... the presentation of specific ideas,
some group discussion, sharing of or processing of ideas, and
some skillbuildinQ activities".
Sommige proQramme, soos byvoorbeeld die Systematic Training for
Effective Parenting (STEP) van Dinkmeyer en McKay maak gebruik
van kassette, asook 'n vollediQe ouergids saam met hulle
ouerbegeleidingsprogram.
3.4.2 Die aanbieder van ouerbeQeleidingsprogramme
In die verlede is ouerbegeleiding dikwels deur enige persoon
gedoen wat homself of haarself geskik Qeaq het en gemotiveerd was
om dit te doen (Fine, 1989: 16) •
Barkley (1987:i) stel as voorwaarde: " ••• individuals who have had
educational training in the knowledge and skills necessary to
provide psycholOQical services to children and their families".
Gordon (197S:XIV) het persone ult verskillende professionele
beroepe as instrukteurs opgelei om sy prOQram, PET, sen te bled,
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onder andere s relkundiqes , onderwysers, hoofde van skole,
pred i kant e , maatskapllke werkers, huweliksraadgewers, verpleeg-
s t e r s , ned.ieae prakt i syns en J eucverkers ,
Ole Pretor Laae Kinder- en Gesinsorgvereniging in samewerking met
d i e Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing lRGN) , lei
onderwysers, sielkundiges, predikante en maatskaplike werkers op
om hulle ouerverrykingskursus aan te bied.
Volgens OrQel (1980: 89) behoort ouerbeQeleidinQ deur persone wat
as model vir die ouer kan dien, gedoen te word. Sulke persone
moet met empatle kan Iurs t er , gevoelens akkuraat kan reflekteer,
ferm in sy optrede kan wees en in staat wees om die enkelouer en
kind se sel fwaarde te verhoog.
In die skool is die onderwyser die aancewese persoon om
ouerbegeleidinQsproQramme aan te bied. TOQ maak cuerbeqeLe i d Lnq
nie deel uit van die kurrikulum wat voorQeskryf word vir die
opleiding van onderwysers nie (Fine, 1980:16; Korth, 1989:122).
In die primere skoal word ouerbeQeleidinQ nie aan 'n spesifieke
persoon opqadra nie. Die aanbied van voorliQtinQsproQramme val
egter, soos reeds gemeld, binne die pliQstaat van die departe-
mentshoof opvoedkundige leiding (Transvaalse Onderwysdepartement,
, 986: 50). Ouerbegeleidingsprogramme behoort nie aan onervare
personeel opgedra te word nie. Oit is dus noodsaaklik dat die
aanbieder (in die Qeval van die primare skool die departements-
hoof opvoedkundige leiding) deeglik oPQelei word vir sy taak
(Fine, 1989:17/18).
3.4.3 Die teikenQroep vir ouerbegeleiding
Volgens Van Niekerk (1978: 161) verwelkom die ouer wat sy kind se
volwassewordlng op die hart dra, altyd 'n gesprek met die
onderwyser, veral as hy weet dat die onderwyser die kind se
belanQe op die hart dra. WeiSs en Jacobs (1988: XIX) SlUi t hlerby
aan as hulle beweer dat geslnne wat Qraag die beste Vir hulle
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k inders begeer, by ouerbegeleiding betrek behoort te word.
Elmers en Altchlson (1977:3) wys daarop dat ouers wat lief is vir
hulle klnders, gewoonllk ouerbegeleldingsprogramme bywoon. It ••• 1 t
a s for respons ibte parents who wish for nothing less than the
healthiest and happteat of family relat.lonship poas ib.le? .
By volledige gesinne is die ideaal dat sowel vaders as moeders
betrek word by ouerbeqeleidinq (Gordon, 1980:104). In die
praktyk, veral by enkelouers, is dit nie a1 tyd moontlik om albei
ouers te betrek nie, aanqesien die "ander" ouer nie al tyd
besklkbaar 1.S rue . Enkelouers en ouers met aangenome kinders
behoort 'n beLenqr Ike teikenQroep vir ouerbeqeleidinq te wees,
omdat hierdie gesinne besondere probleme en behoeftes het wat die
aanpassinq van die kinders kan belnvloed (Barkley, 1978: 3; Fine,
1980:182/183) •
Met boqenoemde uiteensetting blyk dit dus dat 'n bree spektrum
ouers betrek behoort te word by ouerbeqe1eidinqsprogramme, maar
dat veral aandac qeskenk moet word aan ouers wat besondere
probleme ondervind. By enke1ouerqesinne, ges1nne met aanqenome
kinders, asook by hersaamges telde Qesinne, bestaan daar sonder
twyfel 'n behoefte aan ouerbeQeleidinq. Hierdie qes1nne sal dus
, n belanqr ike teikenqroep wees vir ouerbeqe1eiding deur die
departementshoof opvoedkundige leidinq.
Omdat ouers by 'n skool gewoonlik uit 'n bree sosio-ekonomiese
spektrum kom, en 'n verskeidenheid probleme ondervind, is dit
noodsaaklik dat ouers meer nomoceen , in soqenaamde ItbelanQe-
groepe" qeQroepeer word vir ouerbeqeleidinQ.
3 .5 BESTAANDE OUERBEGELEIDINGSPROGRAMME
Daar is tans ' n verskeidenheld ouerbeQeleldinQsproqramme in SU1d-
Afr1ka beskikbaar. Enkeles hiervan is Gordon se "Parent
Effectiveness Trainlnq" (PET), Dinkmeyer en McKay se "Systematic
Tra1ninq for Effective ParentinQ" (STEP), Ginott se ItCar inQ
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Communicat ron and BeinQ Real" en Pretoria lUnder- en Geslnsorg
se "0uerver ryk1ngsprogram".
3 • 5 • 1 Parent EffeCtl veness Traininq (PET)
Gordon se PET-program is gebaseer op Roqers se klient-gesentreer-
de benadering. Hy beklemtoon die rol van kommurukasi e i n d i e
opvoedmc , Gordon (In: Fine, 1980: 102) meen dat opvoedingspro-
blame en gedragsprobleme by kinders teruQgevoer kan word na
<Jes insverhoudinqe. Probleme word dikwels nie opce.lcs nie, omda t
die Qesin nie oor die nodige vaardighede en strateQieEi beskik om
probleme op te los nie.
Gordon (1975: 3) ontken die waarde van ver s t erkinq en straf as
deel van die cpvoedmcsproaee , Hy is ten gunste daarvan dat die
kind toeQelaat moet word om vrye keuses te maak ten opsigte van
waardes en norme (Geel, 1991: 114) •
Gordon (1975:59/60) het 'n besondere bydrae Qelewer om
gesinsverhoudinge deur komrnunikasie te verbeter deur sy tegniek
van aktief luister en ek-boodskappe.
3.5.2 Systematic Training for Effective Parenting (STEP)
Die STEP-program is 'n humanas t Les-ceorLenteerda ouerbegelei-
d Lnqsproqrem , Dilt program laat die fokus val op die skep van 'n
posi tiewe verhoudrnq tusssen ouer en kind. Hierdie program volg
'n eklektiese benadering wat veral bestaan uit QedraQsterapeu-
t iese oefeninge. Die STEP is daarop Qerig om effektiewe ouerskap
te bevorder en om die ouers te begelei tot ui tgebreide kenn1s oor
ouerskap, verbeterde QesinsverhoudinQs, verbeterde kommun1kasle
tussen ouer en kind, asook die verminder1ng van ouer-kindkonflik.
Dle ouerbegele1dinQsprOQram beslaan week11kse eenuursessies v i r
t ussen 6 tot 10 weke (Dinkmeyer & Mcl<ay, 1982: 7; Geel, 199': 115;
Flne, 1980:13; Ou rere, 1992:53),
Ole procrem 1S daarop 1ngestel om die ouer-klndverhoudlng te
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verbeter deur die ouer daartoe te le1 om dte krnd se gedraQ en
wangedrag te verstaan, a500k om die ouer aan te moedlQ om
effekUef met die kind te kommurukeer , Hu11e beklemtoon ook d re
gebruik van natuurllke en 10gie5e gevolge, die gee van ek-
boodskappe en die tegniek van aktief lulster. Die waarde van die
geslnsvergader1ng word ook beklemtoon (Fine, 1980: 13) •
3.5.3 Car lng Communlcat i on and Being Real
Hae rdre program van Glnot t is 'n pragmatiese, probleemgeor l.en-
teerde benader inc. Hy beklemtoon die rol wat ouers se selfbeeld
spoel in die opvoedingsverhouding: "Ginot t wanted parents to feel
good in their parenting roles" (Orgel, 1980:90; Geel, 1991:115).
Ginot t het ' n waardevolle bydrae ten opsigte van die groepbena-
dering gelewer. Oit skep 'n sterk gevoel van samehorigheid by
ouers (Orgel, 1980:90).
3.5.4 Ouerverrykingskursus van die Pretoriase Kinder- en
Gesinsorgverenig ing'
Hierdie ouerverrykingskursus is 'n Afrikaanse verwerking van
Dinkmeyer en McKay se "Systematic Training for Effective
Parenting" .
Volgens Swanepoel tIn: Van Niekerk, s.j.: ii) is SUid-Afrikaanse
waardes en norme bygewerk in hierdie program.
3 • 6 OUERBEGELEIDING VIR ENKELOUERS MET !CINDERS IN DIE PRIMiRE
SKOOL
Vervolgens word gekyk na ouerbeQleiding vir enkelouers, wie se




Kognitiewe ontwikkelinq en skoolprestasie
ouers, veral enkelouers, behoort vollediQ ingeliQ te word
aanqaande die invloed wat egskeid1nQ of die doed van 'n ouer op
die kocru t i ewe ontwikkelinq en skoolprestasie van hulle kinders
hat (Belsky, 1984:55; Clay & Robinson, 1978:22; RGN, 1974:76).
Die mate van suksesvolle hulpverleninQ aan die kind word bepaal
deur die ouers se aktiewe betrokkenheid by die hulpverlening, die
kennis en vaardiqhede van die ouer, asook die ouers se houdinq
aancaande die opvoedidQ van die kind. Die ouers moet dan met
behulp van konkrete riQlyne aktief bydra tot die daarstellinQ van
'n harmoniese opvoedmqadLnamfek (Geel, 1991:118; Dinkmeyer &
McKay, 1982:34).
OuerbeQeleidinQ in di~ verband moet QeriQ wees op:
*
*
die aanvaardinQ en aanmoediQinQ van die kind. Aanvaardinq
bepaal hoe kinders oor hulleself voel en hoe hulle teenoor
die ouer voel. AanmoediQi.nQ ontwikkel die kind se vermoens
en dus het kinders aanmoediqinQ nodiq om toereikend te
presteer. Ouers moet leer om nie hulle kinders se vermoens
en foute te beklemtoon nie, maar eerder hulle goeie
hoedanighede en poqings waardeer (Van Niekerk, s. j . : 44;
Mol, 1984:111);
die kommunikeer van reali.stiese verwaqtinqe aan die kind.
Ouers moet qeleer word om nie QeduriQ in te menQ met die
aktiwiteite van die kind nie. Daarmee Qee die ouer die
volQende boodskap deur: "Jy is nie goed Qenoe~ om di t
alleen te doen nle; ek aanvaar nie die poqinQ waarmee j y
besiQ is nie". Ouers stel dikwels standaarde aan kinders
wat vir volwassenes Qeld en hou nie rekeninQ met die k1.nd
se verbeeldinQskraQ of beperkte vermoiins nle (Van Wyk,
1983:55; Van Niekerk, 5.j.:44-49; Mol, 1984:111; Dinkmeyer
& McKay, 1982:38; Gordon, 1975:34/35); en
--------------------------_...._._---------
* die skep van 'n stimulusryke milieu waar die kind optimaal
kan ontwikkel. Ouers moet geleer word om die kind se
redenasie- en probleemoplossingsvaardiqhede te stimuleer
(Mol, 1984: 121; Van Wyk, 1983:24: Transvaalse Onderwysde-
partement, 1993:27).
ouers moet dus begelei word om 'n liefdevolle, stimulusryke
milieu te skep, waar die uniekheid en individualiteit van elke
kind gerespekteer word, waar die kind se liefdes- en erkennings-
behoeftes bevredig word, en hy in staat qestel word om sy
belanQstellinqs en talente ui t te leef.
3.6.2 Emosionele en persoonlikheidsbehoeftes
vorcens Du Plessis (1987: 37) moet ouers deeqlik geleer word om
eerl1k met die kind te wees wanneer eqskeiding oorweeq word.
Hulle moet duidel1k aan die kind uitspel waar hy gaan bly, waar
die afwesiqe ouer Qaan wees, en hoe dikwels hy die afwesiqe ouer
qaan besoek. Du Plessis (1987: 37) vat die kind se posisie <;Joed
saam as hy beweer: " .... the post-separation chanqes can pose a
threat to the child's sense of security, therefore the parents
should inform him well in advance of their intentions. The way
in which the child is informed of the pendinq divorce and chances
will determine the way in which he will come to terms with it".
ouers moet vaardiQheidsopleidinq ontvanq in:
* die hanterinQ van die k1.nd se emosies. Quers moet qeleer
word om die teQnieke van reflektief luister en qevoelens
reflekteer te bemeester (Steyn, 1989:98/99: Wallerstein &
I<e11y , 1980 : 57) :
* die vermoe om stres en krisisse te hanteer (Geel,
1991:124):
* die teqniek van aktief en reflektief lUister. Die kind moet
op Qereelde qrondslag die geleentheid gebied word, en selfs
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uitgenooi word, om oor sy gevoelens te praat , Die effek-
tiewe aenpassmc van die kind in sy nuwe situasie hanQ tot
'n groot mate af van die mate waartoe hy die geleentheid
gegun word om sy opgekropte cevoe Iens te verwerk (Lugg,
1991: 102).
Ole enkelouer moet aencemoed rc word om so min as moontlik
veranderinge in die lewe van die kind te maak. Soveel dinQe as
moontli.k moet dieselfde of voorspelbaar bly, aangesien dl t
stabil1telt en sekuriteit aan die kind verskaf (LugQ, 1991:102).
Oit moet by die ouer benadruk word dat hy deurentyd aan die kind
die verseker ing moet gee van sy onvoorwaardelike Hefde vir die
kind, op fisleke sowel as op verbale wyse. Die kind moet nooit
gedreig word dat hy die ouer se liefda sal verloor as hy nie aan
die ouer se verwagtinge en standaarde voldoen nie (Mol, 1984: 69;
Luqq, 1991: 102) •
3.6.3 Iden t i tei tsverwerwing
Een van die ldentifikasiefigure (dikwels die vader) ontbreek in
die enkelouerQesin. Ouers moet bewus gemaak word van die lnvloed
wat dit op die geslagsrolverwerwing van die kind het, asook hoe
dit moontlik sy sosiale vaardighede kan bei:nvloed (Ou Toi t ,
1985:13).
Ouers moet aangemoedig word om kinders reeds vroeg in hulle lewe
bewus te maak van hulle betrokke Qe'slag se besondere eienskappe.
Indien ouers die ontplooiing van tiperende manlike en tiperende
vroulike kenmerke aanmoedig, behoort 'n Qesonde Qrondslag vir die
Qeslagsrol wat die kind eendag as volwasse man of vrou moet
vervul, gelA te word (Transvaalse Onderwysdepartement, ~ 993: 123;
G1nott,1965:117).
Enkelouers behoort aangemoed1g te word om, waar die klnd nle
Qereelde kontak met d1e ouer van d1eselfde Qeslag hat m.e , 'n
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verantwoordelike familielid, onderwyser of ander persoon te
betrek met Wle die kind kan identiflseer (Transvaalse
Onderwysdepartement, 1993:123; Du Toit, 1985:140; Van der Linde,
1986:43).
3.6.4 Sosiale en mll.1.euveranderinQ
Enkelouers is spesifiek aanQewese op hulp en leidinQ ten opsigte
van die hanterinQ en opvoedinQ van die kind&rs na afloop van 'n
eQskeidinQ of dood van 'n ouer. Sulke hulp en leidinQ behoort die
taak van die ouer te verliQ en die aanpassinQ en funks1.onerinQ
van die kinders ten opsiQte van hulle veranderde sosiale omstan-
diQhede te verQemaklik (LuQQ, 1991:95; Venter, s.j.:3).
Die enkelouer moet aanQemoediQ word om kwaliteittyd saam met sy
Qesin deur te brinQ. Die ouer moet besef dat die belanQrikheid
van tyd saam nie Qelee is in die kwanti teit daarvan nie. Die
enkelouer se tyd is in elk Qeval Qewoonlik beperk as QevolQ van
veelvuldiQe verantwoordelikhede en werkdrukte (Van Niekerk,
s.j. :42; Erasmus, 1988:42).
Oi t is baie belangrik dat die ouer bewus Qemaak word van die
belangrikheid van die gesinsverQaderinQ. Oi t skep 'n geleentheid
waar die ouer en die kind saam kan beplan en die kind realisties
georHinteer kan word ten opsiQte van sy veranderde omstandiQhede
(Oinkmeyer & McKay, 1982:97-99; Van Wyk, 1983:95; Erasmus,
1988:26/27) •
Die enkelouer moet Qelei word om te midde van verminderde
finansiEile bronne, tOQ 'n stimulusryke omQewinQ vir die kinders
te skep, waar QenoeQ uitdaQinQs aan die kind Qebied word (Gordon,
1975:140).
3.6.5 Kommunikasie
KommunikaSie impl1seer dat Qesinslede met mekaar kan Qesels oor
sake vanaf die verhewe tot die belaql1ke. Die vaard1qhede van
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Lui ster , uitspreek van gevoelens, positiewe verbe.l i ser anq,
selfgesprek, kr i t rek en die taal van aanmoedlging vere i s aandag.
Hlerdie vaardighede Ie i dan tot effektiewe probleemoplossing
(Geel,1991:123/124).
Na aanleid.lng van bogenoemde .lS dit belangr ik dat die ouer die





Reflekt ief luister, di t wil sA om die gevoel en beteken.ls
van wat die kind se of doen (of nie se of doen nie) te
beQryp en dan die betekenis aan die kind teruQ te
reflekteer (Van Niekerk, s.j.:84; D1nkmeyer & McKay,
1982:47) •
Nie-verbale boodskappe. GedraQ kan 'n boodskap d1kwels
duideliker oordra as woorde. 01e ouer moet Qeleer word om
sensitief te wees vir liQQaamshouding, oogkontak,
QesiQsuitdrukkinQ, Qebare en ru1mtelike afstand (Van Wyk,
1983:54) •
Passief luister. Van Wyk (1983: 57) beweer dat, alhoewel die
lU1steraar oenskynlik passief rs , dit 'n baie akt1.ewe
proses is. Die luisteraar is pass1ef omdat hy niks se nie,
maar hy gee aktief aandag, en sodoende word die ander
persoon aangemoediQ en ondersteun om te gesels (Transvaalse
Onderwysdepartement, 1993: 93) •
Aktief lu1ster. Oit is ' n be.lanqr rke manier om aanvaarding
en begrip te kommunikeer. Die ouer gesels saam en toon
kommunikasiebeQr1p vir di t wat die kind se (Van Wyk,
1983:58; Gordon, 1975:99).
Ole Qee van ek-boodskappe wat uit die volgende komponente
bestaan, is baie belanQr1k:
* BeQr1p vir e1e emoSle en vir d16 van die krnd ,
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Ek-boodskap wat uit die volqende elemente bestaan:
beskryf die kind se onaanvaarbare QedraQ;
Qee eie Qevoel aanQaande die kind se QedraQ weer, en
stel duidelik aan die kind wat die oevolQe van sy
QedraQ sal wees (Van Wyk, 1983: 74; Dinkmeyer & McKay,
1982:60; Van Niekerk, s .}, :105) •
* Toereikende kommunikasie tussen die ouer en die kind
wanneer:
die kind ' n probleem het;
die ouer 'n probleem het met iets wat die kind doen;
'n konfliksituasie ontstaan tussen die ouer en die
kind, en daar op natuurlike en ontspanne wyse qesels
word (Transvaalse Onderwysdepartement, 1993:70-74).
Die QesinsverQaderinQ bevorder ook doel treffende kommunikasie
tussen die ouer en die kind. volQens Van Wyk (1983:95) is die
ges1.nsverQaderinQ di6 Qeleentheid wat qeskep word, waar elke
gesinslid sy standpunte en sienswyses kan opper, in mekaar se
positiewe arvar incs kan deel, en mekaar se teenwoordiQheid kan
Qeniet. Die qesinsverQader inQ is by uitstek die Qeleentheid waar
, n ouer sy vermoe om te beqryp en ek-boodskappe te kommunikeer,
kan demonstreer. Sodoende word kinders Qeleer om beqrip vir
mekaar te ontwikkel en mekaar te respekteer (Dinkmeyer & McKay,
1982:97; Van Niekerk, s.:).:236; Millards, 1989:10).
3.6.6 Gesaq en dissipl ine
Die kind beleef qroter QeborQenheid wanneer sy ouers QesaQ kan
handhaaf en bepaalde Qrense aan hom binne 'n vertrouensverhoudinQ
kan stel (Departement van Onderwys en I<ultuur, 1990:87).
Na aanleidinQ van boQenoemde is dit belanQr1k dat die volQende
strateQieEi aan ouers deurQeQee moet word:
StrateQ1eEi met betrekk1nq tot perkstellinQ. volQens G1nott
(1965:64) moet 'n Qrens sodanlQ wees dat die kind dU1delik
Sl
weet wat onaanvaarbare gedraQ is, en wat ter plaasvervanq-
ende qedraq wel aanvaarbaar is.
* Die Qebrulk van logiese en natuurlike gevolQe (Van Niekerk,
s.j.:206; Oinkrneyer & McKay, 1982:71). Oit is 'n
kommunikasievaardiQheid wat benut kan word wanneer die ouer
'n probleem het, of wanneer die ouer en die kind ' n
probleem het. Natuurlike Qevolge laat die kind toe om te
leer uit die natuurlike orde, byvoorbeeld as dit winter is
en hy trek nie 'n tru1 aan n1e, sal hy koud kry.
* Hoe om aanvaarbare QedraQ
QedraQ af te leer (Van
s.j.:183).
te versterk en onaanvaarbare
Wyk, 1983:86; Van Niekerk,
*
3.6.7
Die Qee van ek-boodskappe (01nkmeyer & McRay, 1983: 97; Van
Niekerk,5.:).:236).
Ronflikhanter1nq
Die ouer moet toecerus word om konflik binne die Qesin
doeltreffend te kan hanteer. Oit is belanQrik dat die ouer
vertroud is met die style in konfl1khantering. Van Niekerk
(5.j.:132) noem die volqende style: onttrekkinQ, cntkennLnq ,
vermydmc , toeQewinQ, aanval, oorwinninQ, skikking en oplossinq.
Die volQende strateQieij kan vir die ouer van Qroot nut wee5 in
konfl1khanterinQ binne die qesin: .
*
•
reflektief luister, veral wanneer die kind 'n probleem hat.
Deur reflektief na 'n kind te luister, help hom om die
probleem te deurdink en word die QrondslaQ vir hom QelA om
die probleem op te los (Van Niekerk, s. j . : 84) ;





ondersoek na alternatiewe, wanneer die ouer en die kind 'n
probleem het (Olnkmeyer & McKay, 1982:57). Hierdle metode
versterk di e kind se probleemoplossinQsverrnoe en leer hom
om lewensprobleme te hanteer (Van Nlekerk, 5.).:146);
Natuurlike en 10Qiese Qevolge: Hierdie metode kan die ouer
benut wanneer hy 'n probleem het, of wanneer hy en sy kind
'n probleem het. Oi t laa t die kind toe om te leer ui t die
natuur1ike en sosiale orde, eerder as om horn te dwinQ om te
konformeer. Hierdie metode kan konf lik tussen die ouer en
die kind voorkom (Van Niekerk, s , j • : 206) ;
die Qeen-wennermetode: Gewoonlik Qebruik ouers die wen-
verloormetode wat dan konflik veroorsaak. By die Qeen-
wennermetode word die kind betrek by die oplossinQ van die
probleem en hy sal dan meer Qenee wees om die oplossinQ ui t
te voer (Gordon, 1975: 194) •
3.6.8 Aanmoed1QinQ en waarderinQ
Een van die belanQrlkste vaardiQhede vir die verbeterlnq van die
ouer vktndver houdanq is aanmoediqinQ en waarderinQ. Oit help die
kind om in homself en in sy vermoens te glo. Ouers wat waardeer
en aanmoedig, help hulle kinders om die moed te he om te probeer
(Van Niekerk, s.j.:48; Oinkmeyer &.McKay, 1982:33).
In hierdie verband behoort ouers beQelei te word:
.. om hulle kinders te aanvaar soos hulle is en nie 5005 die
ouers QraaQ wll he hulle moet wees nie;
om in hulle kmders te Qlo. Ouers moet Qeleer word om
vertroue in die kind se vermoens aan hom te kommunlkeer;
..
..
om te erken en aan te moedlq, eerder as om te prys;
om positief teenoor die kind en met respek teenoor die kind
*3.7
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op te' tree. Die gee van ek-boodskappe kan in hierdie
verband bale nut tlg wees, en
om die k i nd se bydraes, bates en sterk punte te beklemtoon.
Dit help 'n kind om nuttig te voel (Van Niekerk, s.j. :48).
SEKERE OORWEGINGS BY DIE AANBIEDING VAN OUERBEGELEIDINGS-
PROGRAMME
vervorcens word aandag Qegee aan die Qroeper inQ van ouers en die
moontlike aanbiedinQswyses vir cuerbeceLerdtnesprocrarnme v i r
enkelouers.
3.7. 1 GroeperinQ van ouers
Ole aanleidende oorsake tot enkelouerskap sal tot 'n Qroot mate
behoeftes ten opsiQte van ouerbeQeleidinQ bepaal (Steyn,
1987:134; Bustanoby, 1985:10). Die behoeftes van die Qesin wat
, n ouer aan die dood afQes taan het, verski 1 dikwels van die ges in
wat deur egskeidinQ 'n ouer verloor het (vgl. 2.4.2). Seuns en
dogters reageer ook nie al tyd dieselfde op die eQskeiding van
hulle ouers nie (White & Wool let , 1992: 112/113). Die ouderdorn van
die kind Qedurende die eQskeidinQ, bepaal ook tot 'n Qroot rnate
sy reaksies daarop (Jordaan, 1989: 137; White & Wool let ,
1992: 113). Die sosio-ekonomiese status van die enkerouerces i n sal
ook waarskynlik die ouerbegeleidinqsbehoeftes van die gesin
bepaal. Selfs die behoeftes van die Qesin op die platteland sal
waarskynlik verskll van die van die ouer in die stad (Whi te &
Woollet, 1992:113).
01 t is dus nie s rnvof om enkelouers heterogeen te Qroepeer vir
d i e aanbiedlnQ van 'n ouerbeQeleidinQsproQram nre, Ole behoeftes
van die ouers In hrardre verband moet eers bepaal word; voorda t
groepe saamQestel word (Fine, 1989: 11) .
01t is nle wensllk om 'n Qroep te Qroot te maak nre , 'n I<lelner
groep. sal tot Qroter Qroepdeelname bydra, behoort Qroepkohesle
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te bevorder en kan meer geleentheld tot lnteraksle Qee (Corey &
Corey, 1987:86).
Ole departementshoof opvoedkundige leiding moet hom dus deeglik
vergewls van die verwAQt lnge. sos ro-ekonomrese omstand.lghede en
s e l f e di e geslaC] en ouderdomme van dre kinders, voordat hy ouers
groepeer v i r dre aanbledlng van ouerbeqeLe rd Lnqsproqramme ,
3.7.2 Moontlike aanbledlngswyses vir cuerbecelerd i ncapco-
gramme vir enkelouers
Daar word sleQs na die aanbiedinQswyses van ouerbeQeleidinQ in
Qroepsverband Qekyk, omdat ouerbeQeleidinQ op individuele vlak
bu i ce die raamwerk van hierdie skripsie val.
vo Icens Wyckoff <1n: Fine, 1980:305-307) is dit Qewens om aan die
ouers die vollediQe prccram op skrif te Qee. Een hoofstuk kan aan
die einde van 'n sessie aan die ouers QeQee word om te bestudeer
v i r die vo Lcende sessie. Dit sal verhoed dat ouerbeQeleiding-
sessies in inliQtinQsessies ontaard (Barkley, 1987: 5; Van
Naekerk , s. j • : 11) •
Flne (1980:307) beskou die qebruik van die metode van modellerinq
en demonstrasie as van die suksesvolste strateqiee om ouerbeQe-
leldinQsprogramme aan te bied. Oemonstrasies moet visueel en
verbaal gedoen word en moet met v.oorbeelde uit die alledaagse
lewe Qepaard gaan.
ouers moet ook tydens elke sessie Qeleentheid kry om die
strateQiee in te oefen. Fine (1980:308) vat dit Qoed saam as hy
beweer dat: "... proqrams that contain the widest 'array of
presentation forms as well as those that allow parents to
actively participate rn die learninQ process should expen.ence
the hlQhost rato of success".
VolQens Barkley (1987: 38. 127) moet die aanbieder ook aan d i e
ouer hu1Swerk goa. Oit behels die inoefenlng van strateQlee wat
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tydens die sesaie Qedemonstreer en ingeoefen is. Barkley
(' 987:39) beklemtoon dat hu i swerx by d i e mdrvrdue le behoeftes
van dre ouer en kind moet aanpas.
Dlt 15 ook beLanqr i k dat ouers gereeld d i,e geleentheld kry om
terugvoer lng te gee oor vor 1ge sess ies , So kan d ie groepleler d i e
vordering van elke ouer evalueer en aanpassings maak waar nod rc
(Barkley, 1987:62),
3.8 SAHEVATTING
In hierdie hoofstuk is aandag Qeskenk aan die teoretiese
grondslae van ouerbeQeleidinQ, asook ouerbeQeleidinQ in d i e 1 ig
van sekere probleme wat die enkelouer ondervind. In die volQende
hoofstuk word gepooQ om r iglyne daar te stel vir die ontwl.kkel1ng
van 'n ouerbegeleidinQsprogram vir enkelouers.
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HOOFSTUIC 4
RIGLYNE VIR DIE ONTWIKKELING VAN 'N OUERBEGELEIDINGSPROGRAM
VIR ENKELOUERS
4 • 1 INLEIDING
Die belanqr ikste QevolQtrekkinqs en bevindinqs uit die li tera-
tuurstudie word kortliks weerQeQee, en met dit as aQterQrond,
word gepooQ om riQlyne daar te stel vir die ontwikkel1nQ van 'n
ouerbecelerd i.ncsprocren va r enkelouers. EQskeiding of die dood
van 'n ouer is normaalweQ 'n traumat1ese ervar mc vir die kind
en die kind ui t di6 gesin 1s meer kwesbaar (vgl. 2.4.2) .
Ole enkaroue rces rn het eiesoortige probleme en behoeftes wat
normaalwec nie in dieselfde vorm by volled1Qe Qesinne aanQetref
word nie , Enkelouers (en kinders) gaan gebuk onder emosionele en
aanpassinQsprobleme wat hulle dikwels nie kan oorkom sonder
ondersteurunc en professionele hulp tydens en na die eQskeid1nQ
of dood van 'n ouer n1e (vQl. 2.4.2.1).
, n Verskeidenheid ouerbeqeleid1nQsproQramrne waarin baie van die
probleme wat enkelouers onderv1nd, aanQespreek word, is 1n Su1d-
Afrika beskikbaar (vQl. 3.5.1-3.5.4). Geen ouerbegeleidinQs-
proQram wat spesifiek afqestem is op die begeleidinQ van
enkelouers, kon Qevind word nie. Indien sulke proQramme bestaan,
is dit nodiQ dat die proqramme Qeevalueer word, om te bepaal of
di t werklik in a1 die behoeftes van enkelouers en hulle k1nders
voorsien. vervorcens word daar Qepoog om ri9lyne te stel vir die
ontwikkelinQ van ouerbeQeleidinQsprogramme vir enkelouers.
4.2 RIGLYNE VIR DIE ONTWIKKEL:ING VAN 'N OUERBEGELEIDINGSPROGRAM
VIR ENKELOUERS
Die riglyne vir d.1.e ontw1kkelinQ van 'n ouerbeQele1d1nQsproQram
vir enkelouers Qeskied aan die hand van die probleme en behoeftes
wat enkelouers kan ondervind, soos dit blyk uit die l1teratuur-
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studie (vql. 2.4 en 2.5). Alhoewel aspekte soos die aanb1eder,
doelwitte, duur en tyd, teikenQroepe en aanbiedinQswyses kortliks
bespreek word, val die klem op die inhoud van 'n ouerbeQelei-
d i nqsproqram v i r enkelouers.
4.2. 1 Die aanbiedinQ van ouerbegeleidinQsprogramme
In die primere skool behoort ouerbeQeleiding onder leidinq van
d i e departementshoof cpvoedkundrce leidinQ te Qeskied. Ervare
onderwyspersoneel kan as Qroepleiers funks10neer. OuerbeQelei-
dinQsproQramme behoort nie deur onervare, onopcelerde persone of
vrywilliQers aancebred te word nie (vQl. 3.4.2).
Die departementshoof opvoedkundrce leidinQ behoort deeQlik
0PQelei te word vir sy taak in verband met ouerbeQeleid1nQ en
spesifiek in verband met indiensopleidinQ van personeel op die
gebied van cuerbecerardrnc , Oi t kan Qeskied deur studiebriewe,
s t reekkursusse of seminare.
Die kurrikulum vir die opleidinQ van onderwysers, asook kolleQes
vir verdere opleid1nQ behoort voorsieninq te maak vir die
opleidinQ van onderwysers op diplomavlak 1n ouerbeQeleidinQ (vQl.
3.4.2).
Die aanbieder van die ouerbeQeleidinQsproQram behoort Qeselekteer
te word, net soos die aanbieders van Qesins- en Qeslaqsopvoe-
dinQsproQramme tans deur die Transvaalse Onderwysdepartement
Qeselekteer word. Oit behoort persone te wees wat vir ouers as
model kan dien, met beQrip en empatie kan luister, Qevoelens
akkuraat kan reflekteer, ferm in sy optrede kan wees, en daartoe
in staat kan wees om die enkelouer en sy kind{ers) se 9iewaarde
te verhccc (vQl. 3.4.2).
4.2.2 Oeelnemers aan 'n ouerbeQeleidinQsprOQram
Oaar behoort aanvaar te word dat die ouers verskillende behoeftes
het, omdat sommiQe enkelouers die trauma van 'n eQske1dlnQ en
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ander enkelouers die dood van ' n eggenoot ervaar het. Verwaqt 1nqe
en sosio-ekonomiese omstandighede behoort ook deurentyd in ag
qeneem te word (vql , 3.7.1).
Groepe behoort dus so homoqeen as moontlik saamgestel te word
(vql. 3.4.3). Cit sal groepdeelname verhoog, asook die
sames telling van die proqram (veral ten opsigte van die inhoud)
vergemaklik.
Oit is raadsaam om die groep nie te groat te maak rue , Oit sal
groepkohesie verhoog, asook kommunikasie b1nne die Qroep
bevorder. Groepdeelname is ook grater in kleiner groepe as in
Qroter groepe (vql , 3.7.1).
4.2.3 Doelwitte van ouerbeQeleiding
Ole bree doelwitte van 'n ouerbegele1dingsprogram is om ouers te
beqele1 om (1) sekere vaardiQhede aan te leer 1n die hanter lng
van hulle eie en hulle kinders se probleme. Bloot die oordra van
inligting aan die ouer sal min waarde h~, dit kan net so wel per
nuusbrief Qeskied. (2) Om aan ouers die geleentheid te bied om
vaardighede in te oefen en te benut. (3) Om aan ouers inligting
deur te gee om probleme te voorkom wat met die egskeiding of die
afsterwe van 'n ouer gepaard kan gaan (vQl. 3.2).
Oie spesifieke doelwitte van die program hang nou saam met die
aard van die teikengroep, naamlik of die procram op Qeskeide
enkelouers of op enkelouers as weduwee/wewenaars gerig is (vQl.
3.4.1-3.7.1).
Samevattend kan gestel word dat die oorkoepelende doelwit van 'n
ouerbegeleidingsprOQram dus behoort te wees om dre . ouer te
begelei tot die bemeester 1nQ van vaardighede met die oOQ op die
verbeterinQ van die ouer-kindverhouding, asook die voorkomlnQ en




Duur en tyd van 'n ouerbeqeleidinqsprOQram vir
enkelouers
Ole duur van d i e sesares behoort te var s eer na qelanq van d i e
behoeftes wat daar by die ouers bestaan. Oor die alQemeen beslaan
bestaande ouerbeqeleldinqsprogramme soos die STEP weekliks
eenuursessies vir onqevee r ses weke (vql. 3.5.2). Die duur van
die proqram behoort eQter in oorleq met di.e qroep enkelouers
vasqestel te word. AanQesien enkelouers by hulle tuiskoms saans
eors 'n verskeidenheid take het om te verriQ, behoort di.e
aanvanqstyd nie te vroec te wees rue ,
4.2.5 Moont like aktiwi tei te
'n Aantal aktiwiteite wat by die aanbiedinq van ouerbeQelei-
dJ.nQsproQramme Qebruik kan word, word vervolqens bespreek.
4.2.5.1 Groepbesprekinq
oaar behoort voldoende Qeleentheid vir qroepbesprekinQ te wees.
Die ouer ontdek so dat sy probleme nie uniek is nie. Die ouers
kan ook inliqtinQ uitruil (vQl. 3.4.1.4). Groepbesprekinqs kan
oak die ouer help met sos i e r a serrnc , aanqesien enkelouers soms
sosiaal qelsoleerd is (vql. 2.5.1.1).
4.2.5.2 Aanbied van inliqtinQ
InliQUnQ behoort tydens elke sessie aan ouers QeQee te word. oit
moet eqter so Qeskied dat die byeenkoms nie in 'n inl1Qtinqsessie
ontaard nie (vQl. 3.7.2). InliQtinQ behoort vir die ouer op skrif
QeQee te word. Dit behoort dan tydens die sessies toeqeliq te
word met voorbeelde uit d i e alledaaQse lewe, asook met demon-
strasies (vql. 3.7.2).
4.2.5.3 Rollespel
Oaar behoort d1kwels van rollespel Qebru1k Qemaak te word. 01t
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gee aan die ouer die Qeleentheid om onder toesig van die
aanbieder strateQiee in te oefen wat hy tuis Qaan toepas. Oi t
behoort aan die ouer meer sel fvertroue te gee en kan hom help om
die waarde van die strategie te besef (vgl. 3.7.2).
4.2.5.4 Oemonstrasies
Dle ouerbecererdincsess i ee behoort baie prakties aangebied te
word. Elke strateQie behoort Qedemonstreer te word alvorens ouers
di t inoefen. Personeellede van die skool kan betrek word by
m e rdre demonst rasies, omda t hulle beskikbaar is om die
demonstrasies vooraf in te oefen (vQl. 3.7.2).
4.2.5.5 Terugkoppeling
Ouers behoort aan die begin van elke sessie Qeleentheid te kry
om terugvoer te Qee oor die voriQe sessie en die strategiee wat
tuis toeQepas is. Sodoende kan die Qroepleier die vordering van
elke ouer waarneem en individuele hulp verleen waar nodiQ. Die
groeple1er behoort ook voor of na die sessies beskikbaar te wees
vir individuele gesprekke, aangesien ouers nie al tyd die
vrvmoedrche rd het om oor hulle mislukkings voor ander ouers te
praat nie (vgl. 3.7.2; 3.4.1.3).
4.2.5.6 Huiswerk
Ouers behoort tydens elke sessie huiswerk te kry. Oit behoort ' n
verskeidenheid aktiwitei te in te sluit soos die inoefeninq van
strateQiee, voltooiing van kort opdraggies, leeswerk of selfs die
kyk van 'n video. Veral huiswerk wat die ouer en die kind saam
doen, kan groot waarde hi. Die enkelouer het qewoonlik min tyd
tot sy beskikking. Daarom behoort hy nie ocrlaai te word met
huiswerk nie. Die huiswerk behoort daarop gerlQ te wees om die
ouer-kindverhouding te verbeter (vgl. 3.4.1.3; 3.7.2).




On 15 be i encr lk dat onde r s kerd getref word ten OPS1QtO V4n
rnnoude wat bet eekklng hot op geskelde enke Iouers en op weduwee/
wewenaar enke Iouers . Alhoewel bale van dre inhoude op a Lbe ;
groepe bet eekklnQ het , 15 dae r tOQ ook wesonllke ver ski Ll e (vgl.
2.4.1; 3.4.3).





Sowel d re ouor 45 d i e k i.nd Q4an deur 'n rouponodo wat met
bepaaLde omOSlOS on spannlnQ Qepaal"d Qaan. D1G cuer behool"t
bogolel to word om 001" sy eie omoS1.es en probleme te praat.
Dio ouer moerue dre kind met sy 010 probleme bolas n re , 01e
ouer behocr t dle klnd op 'n Qeree1de Qronds14Q aan te
moed1.Q om oor sy 010 Qovoelons to praat en selfs te hUll as
dit nod1.Q i s. Alleen so sal die kind rn stAat gestel woed
em die deed van 'n ouar te verwerk.
LiefdebetulQing
Die ouer behoort aanQemoedig te word om die kind deurentyd
van sy 11efde te verseker, aangesien die kind dikwels die
vrees koester dat die Ander ouer hom ook sal ontval (vQ1.
2.4.2.2) •
Oponha 1" t igheid
Ole ouar behoort dourantyd oop kaarte met dle klnd. ttt speal
rnsske f1.nanues, boade1sake, moontll.ke verander rnce van
mllieu, dle oorblywenda ouer wat moet gaan werk an dle
gewensta tooSlg 001" d i e klnders (vgl. 2. S. 1; 2. S. 2) •
Klnders so emoSlonele problema aprur t dlkwols Ul t
onsekerhode voort lvgl. 2.4.3.21. Ole OUCH meet aangomoedlg
word om goreolde g081nsv4lrgader1ng8 te hou om van hl0rdlG
onsokerhode ult dle wog to CUlm lvgl. 3.6. S).
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* Verantwoordelikhede
Enkelouers maak dlkwels d i e fout om die kind te oor1aai met
verantwoordellkhede waarvoor hy nie Qereed is nie. Ouers
behoort ontmoedig te word om sinne soos "Jy 1s nou die
palma in d i e hurs" te Qebruik. 01t plaas onnodice druk op
die kind (vQl. 2.5.1.1).
* Nuuskier ighaid
Ouers behoort bece Ler te word om die kind sa vrae oor dood,
godsdlens en die h i ernamae Is te kan beantwoord. Vera1 die
kl erne r kinders het dikwels 'n natuurl1ke nuuskieriQheid
oor sulke sake. Oikwels wi! hulle weet waar die oorlede
ouer rs en vra selfs of hy weer sal terugkeer. Hulle speel
selfs soms begrafnis. Oi t is alles wyses wat die kind
aanwend om sy gevoelens te verwerk (vQl. 2.4.2.2).
4.2.6.2 Inhoude gerig op Qeskeide enkelouers
* HanterinQ van konflik tussen ouers
Kinders uit geskeide Qes1nne is dikwels verdeel tussen
konflikterende lojali tei te. Oit is vir die kind moeilik om
saam te werk met ouers wat '1n konflik met mekaar is en
mekaar wedersyds blameer vir die eQskeidinQ. Oit is dus
balanQrik dat die ouers hu11e konflik doeltreffend hanteer
en nie oordra op die kind nie. Ouers behoort nie sleQ te
praat van mekaar voor die kinders nie. Die kind behoort sy
respek va r albei ouers te behou en ook. nie te huiwer om met
die een ouer oor die ander ouar te praat nie CVQ1.
2.4.3.2) •
Albe! ouers betrokke by ouerbeQele1dinQ
Vir effekt1ewe aanpasslnQ en die voorkominQ van men.1Qe
emos1onele probleme, 1s d1 t noodsaakl!k dat die kind 'n
**
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goele verhoudmq met e l be i ouers handhaaf (vgl. 2.4.3.2).
Alhoewel dr t wensllk lS om e Ibe i ouers by ouerbece Ie r d rnc
te betrek, 15 dit soms onmoontlik (vQl. 3.4.3). Die skool
behoort egter sore te dra dat die ouer wat rue toesiQ oor
die kind het nie, Qereeld inqeliQ word oor die k i nd se
vcrder rnc , sportbyeenkomste waaraan die kind deelneem,
asook prysuitdelinQs en oueraande. Sodoende verhccc die
skool die betrokkenheid van albei ouers by die kind (vQl.
3.6.2) •
Verwenning en pernu s s Lw r tei t
Oit is belangrik dat albei ouers na 'n eQskeidinQ
dissipline nog steeds konsekwent toepas en saamwerk in
hierdie verband (vQl. 2.5.4; 3.6.6). Ouers behoort begelei
te word om hulle ei e sku Ldcevcefens in hierdie verband te
verwerk en nie as QevolQ daarvan meer permissief en
toegeeflik teenoor die kinders te wees nie. Kinders behoort
nie oorlaai te word met geskenke en gunste nre, aancas ren
die kind die idee sal kry dat die ouer sy Hefde wil koop.
HanterinQ van vrae oor egskeiding
Die kind binne die enkelouergesin behoort die geleentheid
gebied te word om vrae te vra en die ouer behoort bereid te
wees om eerlik daarop te antwccrd. oi t is belangrik dat die
redes vir die egskeidinq, asook die onomkeerbaarheid van
die eQskeiding met die kind bespreek word as hy daarom vra.
Oit kan baie emosionele probleme en skuldQevoelens by die
kind voorkom (vgl. 2.5.5; 3.6.5).
Die kind wi! ook die versekering he dat hy rue verantwoor-
del1k is vir die probleme tussen sy ouers nle. KommunikaS1e
tussen die ouer en die kind behoort sodanlQ te wees dat d1e
redes va r d1.e egskeldlnq op so 'n wyse aan hom oorQedra
word, dat hy homself nle blameer vir die egskeid1nQ n1.9
(vg1. 2. 5 •6) •
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Konfllkhanterlnq
Huwellksverbrokkeling en egskeldlnQ Qaan qewoonlik Qepaard
met heelwat konflik. Konflik is Qeweldig ontwrlgtend vir
dre k i nd en lei tot veler lei emosroneIe probleme by d i e
klnd (vgl. 2.4.3.2; 2.5.6). Konflikhantering behoort dus
noodwendiq 'n bare belangrike komponent van 'n ouerbegelei-
dingsprogram vir enkelouers uit te maak (vQl. 3.6.7).
4.2.6.3 Inhoud QeriQ op alle enkelouers
• Kommunikasie
kommun rkae i e binne die enxe Iouercee rn behoort altyd eer lik,
oop, reQuit en op die man af te wees. Die kind se Qevoel
van geborQenheid behoort nooH in gedrang Qebring te word
nie. Die ouer behoort hom daarvan te weerhou om QeduriQ te
skree, te beskuldig en te preek, aangesien dit gesonde
kommunikasie blokkeer. Die ouer behoort geleer te word om
aktief te luister en eerder ek-boodskappe te gee (vQl.
2.2.5.5; 2.5.5; 3.6.5).
As Qevolg van die groter werklas binne en buite die gesin,
het die enkelouer minder tyd tot sy beskikking. Die
enkelouer behoort begelei te word om so te beplan en
beskikbare tyd so te benut dat die kwal1teit van
kommunikasie nre skade ly nie (vQl. 2.5.1.1). Die primAre
skool behoort die kind nie so te oor laai met huiswerk en
na-uurse aktlwlte1te, dat beskikbare tyd vrr saamwees en
kommunikasie daardeur on tbreek nre , Die ouer en ·die kind
moet liefs saam by skoolaktiwiteite betrek word.
• Realist~ese verwaQtinQe
Quers behoort beQele1 te word om realist1ese verwAQtlnQe
van die kind te koester. ouers behoort aanQemoediQ te word
om standaarde te stel wat haalbaar 1S vir die kind en wat
•*
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m ooreenstemlnlng 15 met sy ontwikkellnQspell en sy vermoe.
Ouers behoort ontmoediQ te word om kinders in die gesin met
mekaar te vergelyk <vgl. 2.4.2.1; 3.6.1).
Vrye t ydsbestedrnc en gesamentllke aktiwltelte
Die enkelouer behoort begelei te word om verantwoordeLa k-
hede en take aan die ander gesinslede te deleQeer om
sodoende tyd in te ruim vir homself. Die enkelouer het
dikwels talle take en verpliQtinQe bYQekry (vQl. 2.4.2.1;
2.5.1.2). OntspanninQstegnieke in 'n ouerbegeleidlnQs-
proQram kan groot waarde hA vir die enkelouer en sy gesin.
Die Qesin behoort ook tyd in te ruim vir Qesamentlike
aktiwiteite en sportbeoefeninQ (vQl. 3.6.4).
Gesamentlike beslui tneming
Gesamentlike beslui tneming oor sake 5005 werkverdelinq,
finansles, ontspanninq en so meer is ui ters noodsaakl Lk ,
Dit sal verhoed dat die kind te hoe e i se , byvoorbeeld op
finansiele gebied, aan die ouer stel. Die gesinsverqader inQ
behoort in hierdie verband van waarde te wees (vgl.
2.5.1.2; 2.5.2; 3.6.4).
Toesig oor kinders na skoolur'e
Die enkelouer het dikwels 'n probleem met toesiQ oor die
kinders na skoolure. Di t gee aanleidinQ daartoe dat die
kinders "huissleutelkinders" word of in die sorg van
bediendes Qelaat word (vQl. 2.5.1.1). Die ouer behoort
aanQemoediQ te word om die kind in 'n naskoolsentrum te
plaas. Die skool kan in hierdie verband 'n belanQr ike
bydrae lewer deur 'n naskoolsentrum sonder winsbejaQ te
bedryf, sodat dlt bekost1.Qbaar is vir elke enkelouerQes1.n.
Dit sal verseker dat die kind In Qoela sore is en dla
nodrqe hulp met sy skoolwerk ontvsnq , Wanneer dre ouer en
die kind turskom, hoef die ouer m e nOQ na dle klnd sa
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hui swerk om te s ren nie. Oit hou dlkwels ern5tlqe
f rus t r as res vi r di e ouer i n en veroorsaak dlkwels konflik,
aances ren a lbe i moeQ 15 aan dre e rnde van dre daq.
* Sosiale betrokkenheid
Die auer sowel as die kind behoort by groepaktlwltelte
betrek te word. Daarom behoort 'n ouerbeQeleidinqsproQram
vir enkelouers ook voore renrnc te maak vir informele
sosiale verkeer van enkelouers. Na 'n ouerbeQeleidinqse5sie
behoort ouers dre qeleentheid te kry om saam tee te drink
en ververs mcs te qeniet. 'n OuerbeqeleidinQsreeks behoort
afQeslui t te word met ' n sosiale funksie waarby die kinders
ook betrek word. Enkelouers behoort Qereeld uitqenooi te
word na skoolfunksies (vql. 2.4.2.1; 2.5.1.2: 2.5.3).
Geslaqsrolmodelle
Die ouer behoort beqelei te word om die belanQrikheid van
Qoeie qeslaQsrolmodelle vir die kind te besef (vQl.
2.4.3.3). Enkelouers besef dikwels nie die invloed wat die
afwesiqheid van doeltreffende identifikasiefiQure op die
QeslaQsrolverwerwinQ van die kind het nre , veral waar die
ouer van dieselfde QeslaQ die kind op 'n vroee ouderdom
ontvanc het (vQl. 3.6.3) • Die skool kan in hierdie verband
'n be l anqr rke rol speel, deur seuns uit enkelmoederQesinne
aan ' n vooconderwyaer toe te wys, en die dOQters ui t
enke Lvaderqesfnne aan 'n vcoconderwyseres , Enkelouers
behoort ook aanQemoediQ te word om 'n verantwoordelike
familielid of vriend van dieselfde qeslaQ as die kind, te
betrek by die cpvoedane van die kind (vQl. 3.6.3). Die
persoon behoort ook deur die skool inQeskakel te word by
ouerbeqeleidinQ.
Die skep van 'n stlmulusryke omQewlnq
Die kind ult die enke Icue rces in brinQ meer tyd aUeen deur,
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Qaan minder met vakansie en maak minder QesinSUl tstappies
mee. Oerhalwe behoort d i e skool die ouer te begelel in d i e
skep van 'n s t rmuLus r yke omQewl.ng tU1S. Opvoedkundl.Qe
speelgoed, Ieqkaar t e en storieboeke het byvoorbeeld veel
near waarde as om na videos te kyk of televisiespeletJ ies




Enkelouers vind di t soms moeilik om geslaQsopvoeding aan
klnders van die teenoorgestelde geslaQ te Qee. Veral
enkelvaders sien nie kans om hulle docters in te lig
aanqaande liQQaamlike ve r ender ince en menstruasie nie (vg1.
2.5. 1. 2), Olt is dus noodsaaklik da t die skool die ouer
bystaan in hierdie verband. Die ouer behoort egter ten
nouste betrek te word by die aanbieding van die geslags-
vocr Lf c t Lnqsproqram , sodat die kind nie die indruk kry dat
die ouer nie kans sien om sulke sake met hom te bespreek
nie. Indlen die ouer ook die program bywoon, sal daar
waarskynlik vrymoedigheid by die kind wees om met sy
probleme en vrae na die ouer toe te gaan.
Vaardighede wat ingeoefen behoort te word
Vervolqens word enkele vaardighede wat tydens ouerbeQeleiding-
sessies ingeoefen behoort te word,' bespreek.
4.2.7.1 Probleemoplossing
InligtinQ behoort aan die enkelouer QeQee te word met betrekking
tot probleemoplossing en die hantering van bestaande probleme
rondom enkelouerskap, asook die voorkoming van probleme wat kan
ontstaan 1.n ' n enkelouergesln. Die ouer behoort beQele1. te word
om die Qegewe 1nl1QunQ te benut en in vaardlQhede te omskep
(vg1. 3. 4• 1 • 1: 3•6. 5) .
4.2.7.2 Konf Lrkhanrer lng
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Die ouer behoort begelei te word om vaardighede te verwerf om
konfllk doel t reffend binne die gesin te hanteer. StrateQiee wat
aandag behoort te geniet, is reflektief luister I die gee van ek-
boodskappe, ondersoek na alternatiewe, natuurlike en lOQiese
Qevolge , asook die geen-wennermetode van konflikhanterinQ (vQl.
2.5.2; 3.6.7; 3.2).
4.2.7.3 Hantering van kinders se gevoelens
Die enkelouer behoort geleer te word om sy Qevoelens sowel as di6
van die kind te hanteer. Die kind behoort die Qeleentheid Qebied
te word om openlik oor sy Qevoelens te praat sonder om neqatiewe
kritiek van die ouer se kant af te ontlok. Die vaardiqheid om
aktief te Lu i s t er , behoort baie aandag te qeniet (vgl. 2.4.3.2;
3.6.5).
4.2.7.4 Ek-boodskappe
Die gebruik van ek-boodskappe behoort lanqtermyn Qedraqsveran-
der mce by die kind tot gevolQ te hA, aangesien die kind geleer
word om ru e die regmatige behoeftes en Qevoelens van die ouer te
verontagsaam nie. Die gee van ek-boodskappe behoort ook kommuni-
kasie tussen die ouer en die kind te verbeter (vgl. 3.4. 1 .2;
3.5.1; 3.5.2; 3.6.5; 3.6.6; 3.6.7)'.
4.2.7.5 Luistervaardighede
Baie probleme wat in 'n enkelouergesin tussen die ouer on die
k i nd bestaan, kan Ult die weQ QerUlm word as die ouer die nodiQe
lUlstervaardlghede kan bemeester. VaardiQhede wat bale aandaQ
behoort te Qen1et I 1s: akt ief luister I ref lektlef Iurste r , asook
die vaardiQheid om sens1t1ef te wees vir nie-verbale boodskappe
(vQl. 3. 4• 1 • 3 ; 3. S. 1; 3. 5 • 2 ; 3. 6 . 2; 3. 6 • 5 ; 3. 6 •7) .
4.2.7.6
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Nat uur llke en 10Qlese gevolge
Hierdre vaard rqherd behoort d i e ouer-kmdverhoudrnc te verbeter,
asook konf 1ik binne die Qesin te verminder. Hierdie vaard~Qheld
behoort ook d i e ouer te help om 'n groter mate van verantwoorde-
Li khe id by die kind te kweek (vQl. 2.5.4; 3.4.1.2; 3.6.6; 3.6.7).
4.2.7.7 Die geslnsvorQader inQ
Die gesinsvergadering behoort die ouer te help om gesinsverhou-
dingo doelbewus uit te bou. Al die gesinslede kry die geleentheid
om betrokke te wees by beslui tneming. Gesinslede behoort meer
sensitief te wees vir mekaar se probleme as gesinsverqader inQs
qereeld plaasvind (vgl. 3.5.2; 3.6.4; 3.6.5).
4.2.7.8 Versterking van posi tiewe gedraq
Die ouer behoort geleer te word om waarderende ek-boodskappe aan
die kind te kommunikeer, asook om aan die kind erkenninq te Qee
vir sy positiewe gedraq (vql -, 3.6.1; 3.6.6; 3.6.8).
4.2.7.9 Verantwoordelike keuse-uitoefening
Die ouer is dikwels geneiq om namens sy kind besluite te neem en
keuses te maak. Die ouer behoort geleer te word hoe om alterna-
tiewe vir die kind te stel (vQl. 3.5.1.).
4.3 SAMEVATTING EN SLOTGEDAGTE
U~t die studie oor enkelouerskap blyk dit dat enkelouers dikwels
probleme ondervind wat nie al tyd by volledlQe geslnne voorkom
m,e , Hierdie probleme belnvloed die kind se aanpasslnq in die
skool, asook sy prestasle op velerlel gebiede. Die skool kan dus
nle die probleme wat enkelouerQeslnne ondervmd , ignoreer m e en
hlerdie kinders oor diesel fde kam skeer as ki nders ui t qesonde,
volledlge qesinne nre ,
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Dle skool lS an dre rdea re posisie om die ouer en dre kind te
ondersteun, aanqes ren hy daagllks kontak het met dre k i nd en
gereelde kontak met die ouer behoort te he. Ouerbegleidings-
programme, apes rea I vir enkelouers, kan dus suksesvol deur die
pr rmere skool aangebied word. Oit kan aanvullend tot die
bestaande ouerbegeleidingsprogramme van die skool aangebled word.
Uit die literatuurstudie blyk dit ook duidelik dat dit nie sal
baat om slegs die simptome van die kind se probleme in die skool
aan te spreek nie. Die oorsake van die probleme behoort in aQ
geneem te word. Oaarom is di t uiters noodsaakl1k dat die
ouerbegeleidingsproQram van die skool sodaniQ behoort te wees dat
d i t die enkelouer van hulp kan wees om sy e i e probleme self te
kan oplos, beQrip te kan he vir die kind se probleme en te kan
bydra tot die optoss mc daarvan.
In Hoofstuk 5 word 'n kort samevattinQ van die bevindinQe uit die
llteratuurst udie QeQee, r iQ lyne vir die toepassinQ van 'n
ouerbeqeIeLdInqaproqram vir enkelouers kortl1ks bespreek,
beperkinge van die studie weerQegee, asook aanbevel rnqs vir
verdere navors tnq gedoen.
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HOOFSTUK 5
SAHEVATTING, BEVINDINGE, TEKORTKOMINGS EN AANBEVELINGS
5. 1 INLEIDING
In hrerdre hoofstuk word gefokus op die belangrikste bevrndance
Ul t die 1 i teratuurstudie, hoofsaaklik in verband met enkel-
ouerskap (Hoofstuk 2) en ouerbegeleiding (Hoofstuk 3). 'n Kort
opsomrning van die riglyne word gegee, leemtes van die studie word
ultQewys en 'n aantal aanbevelings vir verdere navorsing word
cedoen.
5.2 SAHEVATTENDE BEVINDINGE UIT DIE LITERATUURSTUDIE
Vir die optimale ontwikkelinQ van die kind is dit die ideaal dat
a lbei ouers teenwoordiQ en bet rokke sal wees by die opvoedLnq van
d i e kind. Enkelouergesinne kom egter deesdae meer gereeld voor
as in die verlede.
Die grootste enkele oorsaak van enkelouerskap is eqskeid1.nQ.
Ongehude moederskap kom ook meer dikwels voor as in die ver lede.
Dit is 'n tendens wat in die meeste Eerste Wereldlande, en ook
in SUid-Afrika, deel van die daaglikse bestaan geword het. Die
stigma wat vroeer aan egskeid1.ng en ongehude moederskap gekleef
het, is vinnig besig om te verdwyn en die enkelouerqesin word
toenemend as 'n alternatiewe gesinsvorm beskou. As Qevolg van die
kornrnerwekkende toename i n egskeidinQsyfers en onqehude moeder-
skap, kan die skool rue die 1nvloed daarvan op die kind langer
ignoreer m e , Hierdie kinders, asook kinders wat die doed van ' n
ouer moes beleef, word dikwels aan ontwriQting op ver~k1llende
terreine, asook aan emoSlonele spanning onderwerp. Die ouers kan
d1kwels rue die nodlge ondersteuning aan die k rnd Qee nre , omdat
hulle waarskynlik ook dieselfde trauma as die kind ervaar en ook
aan spann1ng en stres onderworpe 18. Die kind kan ook selde d1e
traumatiese gebeurtenls van eQskeidlnQ of die dood van 'n ouer
self verwerk, maar het die steun van 'n volwassene nodlg.
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Ole verlies van 'n ouer , as gevolq van doed of deur eqskeidinq,
hat 'n duidellke mvl oed op dre gesln. Oit belnvloed d re
varhoudrnqs van die qeslnslede met mekaar. Olt veroorsaak da kwe Ls
"n verlies aan emosionele en fisiese geborqenheid by die k a nd ,
As gevolg van roloorladinq, beleef die enkelouer gewoonl1.k bale
stres en spanmnc , Ole kinders vertoon ook veranderde gedraqs-
pat rone , aangesien hulle dikwels onveilig, verworpe en skuldig
voel en hulle ondervind aller lei emosionele probleme. Oi t lei tot
geduriqe konflik tussen die ouer en die kind en kinders
onder ling. Gedragsprobleme kom ook meer by kinders ui t
enkelouerqesinne as by kinders uit vollediQe Qesinne voor ,
Enkelouers ondervind dikwels dissipline-probleme met hulle
kinders. Na 'n egskeidinQ is ouers geneiQ om inkonsekwent in die
t oepessmc van dissipline te wees, bejamrner die kind en tree
oorbeskermend teenoor hom op. Die ouer ignoreer dan aanvaarbare
gedrag. Omdat die kind nie terugvoer kry oor hierdie gedraq nie,
gaan hy daarmee voor t ,
Ui t die li teratuurstudie blyk dit dat kinders uit enkelouer-
gesinne gevoelens beleef wat gewoonlik nie so intens deur kinders






woede, dakwals qer 19 teen volwassenes en ouers, veral teen
hulle ouers wat die eQskeiding "toeQelaat" het:
angs, bekomnerrns en onsekerheid veral waar die ml11.eu
verander en finansHHe tekorte ondervind word:
verdeelde lo)alitelte, veral waar die ouers meedinQ vr r die
kinders se "Qoedgunst1Qheid":
skuldQevoelens en skaamte, veral waar die k1nders hullesel f
verantwoordel1k hou Vir die breuk tussen hulle ouers;
*73
drcefhe rd, ver Lanqe en eensaamheld asook 'n algemene gevoel
van verlles:
* vrees vir dre toekoms, veral omdat kinders
ander ouer sal hulle ook verlaat of ontval.
seam met dre gevoel van verlies aan
qeborqenhe ld;
bang is d i e
Oit hang nou
emosionele
* Qebrekklge selfwaarde en ' n gevoel van mislukklnQ. Die k i nd
voel dat hy Qefaal het an dat almal dit weet.
Die bocenoemde gevoelens lei weer tot bepaalde QedraQsversteu-
r inQs en afwykinQs soos regress ie, enurese, verswakking van
skolastiese prestasie, stokkiesdraai, eetstoornisse en so maer.
D1 t kan ook tot 'n verskeidenheid psrccsomat iese simptome lei,
waarvan hoofpyn, maaQpyn en asma enkeles is.
Die enkelouer het normaalweg na 'n eQskeiding of dood van ' n
eggenoot, minder tyd tot sy beskikkinQ, aangesien daar Qewoonlik
, n Qroter werklas binne en bui te die huis op die enkelouer se
skouer rus , Die ouer kan dan minder kwali tei taandaQ aan die kind
gee en doel treffende kommunikasie met die kind lei dan daaronder.
Verhooqde spanninq en konflik, wat meestal sonder ondersteuning
hanteer moet word, is die Qevolg.
Dlt is verder uit die beskikbare l1teratuur duidel1k dat die
enkelouer beqeleidinQ nodig het ten opsigte van die hanter ing en
opvoedinq van sy kinders na af loop van ' n egskeidinQ of die doed
van 'n ouer. Oit blyk verder dat die skool, as sekondere
opvoedinQsmilieu, in die ideale posisie is om hulp te ·verlean.
Hulpverlenlng kan deur dle skool op 'n direkte wyse (aan dle
kind), of op indirekte wyse (deur ouerbegeleldinQsprogramme)
gebled word. Ouerbeqeleiding kan die taak van dre ouer, asook dle
aanpassing van die kind vergemakl1k. Bestaande ouerbeqleld1ngs-
programme 1s nagevors. Oaar is geen ouerbegeleidingsproqram
gev1nd wat spes!f lek op dle enkelouer Qer19 is nle. Die doel met
hierdie studie was dus om rlg1yne vir die ontwerp van 'n
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ouerbeQeleidinQsproQram vir enkelouers daar te stel.
5.3 RIGLYNE VIR DIE TOEPASSING VAN ' N OUERBEGELEIDINGSPROGRAM
VIR ENKELOUERS
'n ouerbece Ieid rncsprocrem, saamQestel vir enkelouers, kan deur
d i e skool en meer spesif iek deur die departementshoof opvoedkun-
dice leld.lnQ Qebrulk word. So 'n ouerbeQeleidlnQsproQram vir
enkelouers kan waardevol wees as dit saam met Ander beskikbare
ouerbeQeleidinQsproQramme soos die STEP en die PET aanQebied
word. Dit sal nie help om slegs die simptome van die probleme aan
to spreek nie. LeidinQ behoort aan elke individuele lid van die
gasln QeQee ta word en kommunikasie behoort aanQemoediQ te word,
sodat die Qesin uiteindel ik sy eie probleme kan oplos.
'n OuerbeQeleidinQsproQram vir enkelouers sal ru e van Qroot
waarde wees as dit sleQs die oordra van inliQtinQ ten doel het
n i e , Die inoefeninQ van vaardiQhede wat tydens elke sessie
aanQeleer. is, is belanQrik ten einde 'n lantermyn-effek te
bewerkstelliQ. vasrdrchede in probleemoplossinQ, konfl1khanterinQ
en hanterinQ van kinders se Qevoelens behoort deur die ouers
inQeoefen te word. Die Qee van ek-boodskappe, lUistervaardighede
en die toepassinq van die strateQie van natuurl1ke en 10g1ese
gevolQe, behoort vir die enkelouer van waarde te wees in die
opvoedmq van sy kinders.




Die ouer en die kind behoort aanQemoediQ te word om oor
hulle Qevoelens en emosies te praat, veral na die afsterwe
van een ouer.
Die enkelouer behoort die kind Qedur 1Q te verseker van sy
hefde, omdat die kind d1kwels die vrees koester dat hy ook







Die enkelouer behoort die kind te betrek by besluitneming
veral met betrekking tot finansies en verander lng van
omQeWlng. Hrerdre sake behoort Qereeld tydens Qesinsverga-
der lngs bespreek te word.
Ole ouer behoort, in d i e Qeval van ecskerdmc , die kind
Qereeld te verseker dat hy nie vir die eQskeldlng van sy
ouers verantwoordelik is nre ,
Die ouer wat na In egskeidinQ toesig oor die kind verkry
het, behoort toe te sien dat die kind 'n goeie verhouding
met die Ander ouer handhaaf. Die skool behoort ook die ouer
wat n i e toesig oor die kind verkry het nie, gereeld in te
l1g oar die kind se vordering, sportbyeenkomste, prysuitde-
lingsaande en oueraande waarby die kind betrokke is.
Goeie kommunikasie met die kind in die enkelouergesin is
belangrik. Gesinslede behoort aangemoedig te word om met
mekaar oor hulle gevoelens te praa t •
Konf lik kom dikwels in die enkelouergesin voor, veral waar
In egskeidinQ plaasgevind het. Die ouer behoort dus begelei
te word am konflik doel treffend te kan hanteer.
Die enkelouergesin is dikwels sosiaal Qelsoleerd. Oi t is
daarom noodsaaklik am e!lkelouergesinne by aos r e Le
aktlwi tei te van die skool te betrek.
Die enkelouer het dikwels probleme met die dlssipliner lng
van hulle kinders. Oi t is dus noodsaakl ik dat die ouer goad
onderl~ word in strategieii soos die toepassing van lOQlese
en natuurlike gevolge, die gee van ek-boodskappe, hoe am
akt1ef te lu1ster en hoe am aanvaarbare Qedrag te versterk
en onaanvaarbare gedrag af te leer.
D1e belanQrlkQheld van goele g8slagsrolmodelle Vir die k a nd
behoort onder die enkelouer se aandaQ QebrlnQ t8 word.
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Die enkelouer behoort aangemoedig te word om so te beplan
,
dat daar tyd beskikbaar is vir die gesin om saam te ontspan
en saam aan aktiwi tel te deel te neem.
5.4 BEPERKINGE VAN HIEROIE STUDlE
Oaar word nie altyd in die li teratuur duidelik onderske rd gemaak
tussen die enke.louerces rn wat as gevolQ van eQskeldinQ ontstaan
hot en die Qesin wat die dood van 'n ouer meeqemaak het, of selfs
dour oncehude moederskap ontstaan het nie. GevolQlik is in
hrerdre studie ook rue altyd duidelik onderskeid Qemaak tussen
die probleme en behoeftes van hierdie onderskeie enkelouerQesinne
nie.
Oaar is in hierdie studie nie QenoeQ aandaQ Qeskenk aan die
voordele wat enkelouerskap en eQskeidinQ vir die kind kan inhou
n re , In hierdie verband kan daarop Qewys word dat eQskeidinQ
dikwels konf lik 1n die Qesin verminder. Die kind ui t die
enkelouerQesin kan gouer selfstandiQ en onafhankl1k word, omdat
die kind in die enkelouergesin dikwels meer verantwoordelikhede
het en meer op homself aangewese is.
Oaar is, weens die beperkte aard van 'n skripsie, nie 'n
ouerbeQeleidinQsproQram vir enkelouers saamgestel m e , maar sleQs
r iQlyne daarQestel vir die samestell1nQ van 'n ouerbegeleidings-
program vir enkelouers.
5 • 5 AANBEVELINGS VIR VEROERE NAVORSING
Oit blyk duidelik uit hierdie studie dat daar, veral'in SUid-
Afrika, noq nie voldoende navorsinQ Qedoen is op die Qebied van
ouerbegeleidinQ aan enkelouers nie.
Ole ontw1kkelinQ van 'n ouerbeQele1d1nQsprOQram wat dre behoeftes
en probleme van enkelouers aanspreek, behoort aandaQ te kry.
SodaniQe ouerbegele1dinQsprogram behoort eksperlmenteel toegepas
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te word, en die ultwerklng daarvan oor 'n lang tydperk behoort
bepaal te word ten emde vas te stel of ouers en hulle kinders
op 'n blywende bas rs by die program baat vind.
s. 6 TEN SLOTTE
In die onderhawige studie is gevind dat enkelouers rue altyd oor
d i e opvoedingsvaardighede beskik om hulle kinders by te s t aan In
hulle aanpassing en funksionering na 'n egskeiding of die dood
van een van die ouers nie.
Enkelouers behoort dus aangemoediQ en Qelnspireer te word om
betyds hulp te soek en by ouerbeQeleidinQsproQramrne betrokke te
r aak , Sodoende kan hulle baie van die probleme verbonde aan
enkelouerskap ondervanq of selfs voorkom.
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